





मून
₹याय काय्यानी (जक्)

অनूयाम
সাওলানা বশ্রির উদ্দিন
© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

## 9্রকাশায়

## মোহাশ্যদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা-১২১১

ফোন : ৭৩১৫৮৫০
Uploaded by www.almodina.com
विষয়
সूচী復আৃখরাত$Q$
কবর আযাব এধং মুনকীর নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ ..... 9
অভিজ্ঞতা পরিপন্থী বিষয় সমূহে বিশ্বাস করা ..... 35
মুনকির-নকীর এর প্রশ্ন ..... 34
কাশফের মাধ্যমে কবরের যে সব অবস্থা জানা যায় ..... ১৯
মৃতদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু স্বপ্ন ..... 26
মাশায়েথ গণের স্বপ্ন ..... र৯
সিঙ্গাতে ফুৎকার দেওয়ার বিবরণ ..... 6
হাশরের ময়দান ..... 80
কিয়ামতের দিবস কত বড় হইবে? ..... 89
কিয়ামতের দিন্নর বিপদাপদ ..... 8৯
জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনা ..... $\infty$
আমলের ওজন ..... い)
অন্যান্যদের হক প্রদানের আলোচনা ..... 40
পুলসিরাত ..... 92
শাফাআতের আলোচনা ..... 94
হাউজে কাওছার ..... 68
জাহান্নাম ও ইহার বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ ..... bu
জাহান্নামীদের আযাব বিভিন্ন প্রকারের হইবে ..... ఎ৯
বেহেশতের অবস্থা এবং ইহার বিষিন্ন নেয়ামত ..... 302
বেহেশতের দ্বার সমূহ ..... soe
জান্নাতের সু-উচ্চ মহলসমূহের আলোচনা ..... 309
জান্নাত্রে দেয়াল, ভূমি, গাছপালা এবং নহরসমূহ ..... ว০৯
জান্নাতীদের পোশাক, বিছানা, পালঙ্ক, আসন এবং তাবু ..... 23S
জান্নাতীদের আহার ..... 3 32
বেহেশতের হুর এবং বালকদের বিবরণ ..... 338
জান্নাত এবং ইহার বিভিন্ন অবস্থা ..... 354
হাদীঢছর আলোকে জান্থাতীদের গুনাবলী ..... ১১৯
আল্লাহ পাকের রহমত ..... 320

## 

## আখ্রেরাত

রাসূলूল্নাহ সান্নান্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে রাখা হইলে কবর বলিতে থাকে হে অমুক! কিসে তোমাকে আমার ব্যাপারে ধৌকায় ফেनিয়া রাখিয়াছিল? তুম্মিতো জানিতে আমি পরীক্ষার ঘর, অন্ধকার স্থান, নির্জন প্রকোষ্ঠ এবং পোকামাকঙ্ড়র বাসা। आমার সম্পর্কে তোমাক্কে কিসে cধৗৗকায় কেনিয়া রাথিয়াছিন যে, তুমি আমার উপর দিয়া অহংক্小রের সাথে চনাফিরা করিতে? পফান্তরে মৃত ব্যাক্তি যদি নেককার হয়। তখন তাহার পক্ষ হইতে কেহ উত্তর দিंতে থাকে বে, তুমি তো জাননা এই ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকিয়া সৎকার্বের অদদশ করিত অর অসৎ কার্র্রে বাধা প্রদান করিত। তখন কবর বলে, তাহা হইলে आমি তাহার জন্য একটি সবুজ বাগােে পরিণত হইয়া যাইব। তাহার দেহ নৃরে পরিণত হইয়া যাইবে এবং র্রুহ আল্নাহ্ পাকের কাছে চলিয়া যাইবে। হযরত টবায়দ ইবন্ন ওমাইর লায়ছী (রাঃ) বলেন বে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দেఆয়ার পর কবর তাহাকে বলিতে থাকে। আমি নিঃসঙ, অন্ধকার এবং নির্জন ঘর। যদি ছুমি অাল্লাহ তা’আলার অনুগত্যে জীবন কাটইয়া থাক তাহা হইলে আজ অমি তোমার জন্য রহমত হইয়া যাইব। পক্ষান্তরে यদি ঢুমি তাহার নাফরমানীঢে জীবন কাটাইয়া থাক, তাহ হইলে আজ অমি তোমার জনা আযাবে পরিণণত হইব। অামি এমন এক ঘর, বে ব্যক্তি আাল্লাহৃর অনুগত হইয়া আমার ভিতর প্রবেশ করিবে সে ফুশী হইয়া বাহির হইবে। आার ব্য ব্যক্তি নাফরমান হইয়া প্রেেশ করিবে সে ঋংস হইয়া বাহির হইরে।

যুহাশ্মদ বিন ছবীহ (রাঃ) বলেন বে, মৃত ব্যক্কিকে কবরে রাখার পর যখন তাহার আযাব হইতে थাকে। তখন তাহার প্রতিবেশী মৃত ব্যক্তিরা তাহাকে লক্ষ করিয়া বলে, দে অমুক! তুমি তো দুনিয়াতে আমাদের প্রতিবেশী ছিলে। অামাদিগকে দেখিয়া তুমি কি শিক্কা পাও নাই? তোমার পূর্বে যাহারা দूনিয়া ত্যাগ করিয়াছহ তাহাদের অবস্থ সশ্পর্কে তুমি কি কোন চিত্তা কর নাই? তুমি কি দেখ নাই বে, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদদর সমস্ত আমল বন্গ হইয়া গিয়াছছ? তুমি ঢো অবকাশ পাইয়াছিনে- তুমি কেন. এই अুন পুরা করিয়া আস নাই যাহা তোমার আপন লোকেরা বর্রিয়া যাইতে পারে নাই। যমীনের বিভিন্ন অংশ্ তাহাকে নক্ষ্য করিয়া

বলিতে থাকক- হে দুনিয়ার বাহিক ক্রপ দেথিয়া c্ধঁকায় নিমজ্জিত ব্যক্তি। তোমার পরিবার বর্গ ও আ丬্মীয় স্বজনের মধ্যা হইতে যাহারা যমীনের উদরে উদরস্থ হইয়াহে তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি শিক্ষ গ্রহণ কর নাই কেন? তোমার পূর্বে তাহাদিগকেও দুনিয়া ধৌকা দিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের মৃত্যু ঢাহাদিগকে কবরের ভিতর লইয়া আসিয়াছে। তুমি দেথিয়াছ বে তাহারা কাঁে উঠিয়া গন্ত্বস্থ্থলের দিকে চলিয়াছিন।
 তোমাকেও একদিন এইভাবে কবরের উদরে প্রবেশ করিতত হইবে?

হযরত ইয়াयীদ রোকাশী (রহঃ) বলেন- আমি अনিয়াছি বে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হইলে তাহার আমলসমূহ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া লয়। অতঃপর অান্মাহ্ পাক ইহাদিগকে কথা বলার সুভ্যাগ দেন। ইহারা বলিতে থাকে হে গর্তে একাকী পড়িয়া থাকা আল্লাহৃর বান্দা! তোমার পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধব তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া পিয়াছছ। এখন আমাদের ছাড়া তোমার সঙ্ఘী কেহই নাই।

হয়ত কা’ব (রাঃ) বলেন বে, নেকককার বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তাহার আমলসমূহ यেমন নামায, রোযা, হজ্জ্, যাকাত, জিহাদ প্রতৃতি তাহাকে পরিবেষ্নন করিয়া লয়। আযাবের ফিরিশতা যথন ঢাহার পায়ের দিক হইতে আসার জন্য প্রস্থুত হয় তখন নামায বলিতে থাকে বে, তাহার থ্থেকে দুরে থাক। কেননা बই ব্যক্তি আল্নাহর ওয়াম্ঠে ইবাদতের উপর সারারাত্র দঁড়াইয়া থাকিত। অতঃপর ফিরিশতা যখন তাহার মাথার দিক থেকে আসিতে প্রস্তুত হয় তখন রোযা তাহাকে বলিতে থাকে বে, এইদিক দিয়া তোমার আসার পথ নাই। এই ব্যক্তি রোयা রাখার কারণণ দুনিয়াতে অনেক পিপাসিত থাকিত। অতঃপর এই ফিরিশতা শরীরের দিক থেকক আসার জন্য প্রস্তুত হয়। তথন হম্জ্র ও জিহাদ তাহাকে বলিতে থাকে বে, এখান থেকে পৃথক থাক। কেননা লে হজ্জ্̧ করিবার জন্য এই শরীর দ্দারা বহ পরিশম করিয়াছে। অল্লাহ্, রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে। সুতরাং এই শরীরে তোমার কোন প্রভাব খাটিবে না। ফিরিশতা তাহার হাতের দিক থেকে আসার কেষ্য করিবে। তथন যাকাত, দান প্রতৃত্তি বলিতে থাকিবে বে, আমার বন্ধু হইতত দূরে थাক কারণ এই হাতের দ্মারা সে বহ দান খয়রাত করিয়াছে। আর তাহার এই দান খয়রাত আা্নাহ পাক কবুন করিয়াছেন। অতপর এই নেকক্小ার মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে खে, তোমার প্রতি মোবারকবাদ। তুম্মি পবিত্র অবস্থায় জীবিত ছিলে আবার পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুও বরণ করিয়াছ। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা তাহার কাছে আগমন করে এবং তাহার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয়। তাহকে জান্নাতের জান্নাতী পোশাক পরিধান করাইয়া দেওয়া হয়। তাহার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায় ততদূর পর্শ্তন তাহার কবর প্রশস্টু করিয়া দেওয়া হয়। জান্নাত হইতে একটি ચুলন্ত বাতি তাহার কবরর চলিয়া অসে। কবর হইতত হাশরের ময়দানে উঠার পূর্ব পর্যষ্ত ইহার আলোর মধ্যে তিনি কবরে অবস্থাল করেন।

হযরত অাবদूল্নাহ বিন ইবায়দ বিন উমাইর (রাঃ) বলেন- অামি রাসৃলুল্মাহ সাল্নাল্লাহ আালাইহি ওয়াসাল্লমম-এর সাথ্থ এক জানাযায় শরীক হইয়া ছিলাম। তথन রাসৃল্নাহ সাল্মাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ब্য মৃত ব্যক্তিকে কবরে উঠাইয়া বসানো হয়। সে তাহার সাথীদের পায়ের আওয়াজও অনিতে. পায়। তখন কবর ব্যতীত जन্য কোন কিছू কथা বলে না। কবর বলে- হে দুর্গাগ! जমার সস্পর্ক কেহই ভয় প্রদর্শন করে নাই? অথচ आমি একটি ভয়ক্কর, নুর্গক্ধময় এব?
 গ্রহণ করিয়া আসিয়াছ?

## কবর আযাব এবং মুনকীর নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ

 আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথ্ এক আনসারী ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার জন্যা সিয়াছিলাম। তাহার দাফনননের পর রাসূনুল্লাহ সাল্লা/্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্নাম মাथা নিচু করিয়া जাহার কবরের পার্শ্ণ বসিলেন। তিনি সাল্লা|্নাহ आাাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নিম্নোক্ত দুআ করিলেন- "ইলাহি! আমি তোমার কাছে কবর আযাব হইতে आশ্রय প্রার্থনা করিতেছি।" অতঃপর তিনি বলিলেন যে, ঈমানদার যখন ইহছগত ত্যাগ করিয়া আথথরাতের দিকে পাড়ি জমায় তথন আল্নাহ পাক তাহার প্রতি এক ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন। তাহার চেহারা সূর্থ্যের ন্যায় উঅ্్্̄ন হয়। তাহার সাথে ধোশবু এবং কাফন থাফক। সে আসিয়া এই ব্যক্তির চোখ্রে সামনে বসে। যখন তাহর র্রহ দদহ ত্যাগ করিতে থাক। তথন आসমান যমীजের মধ্যবর্তী সকল ফিরিশতা এবং অসমানে অবস্থানকারী সকল ফিরিশতত তাহার জন্য রহমতের দুআা করিতে থাকে। আসমানের দরজা সমূহ খুলিয়া যায়। প্রত্যেক দরজাই এই প্রত্যাশায় থাকে যাহাতে তাহার রৃহ ইহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। তাহার র্রহ উপর্রে চলয়া যাওয়ার পর ফিরিশতারা বলে- হে ইলাহি! সে আপনার অমুক বান্দা! তখन আল্লাহ পাক ফিরিশতাকে নির্দেশ দhন বে, যাও, তাহাকে নইয়া যাও। তাহার জন্য সম্মানসূচক ভেসব আসবাবপত্র প্ৰুত্র করিয়া রাথিয়াছি। তাহা তাহাকক দেখাইয়া দাও। কেননা আমি তাহার সাথে ওয়াদা করিয়াছি বে-

"এইই মাটি থেকে আমি তোমাদিগকে সৃধ্টি করিয়াছি। পুনরায় তোমাদিগকক ইহার ভিতর ফিরাইয়া অনিব। আবার ইহা হইতেই তোমাদিগকে বাহির कরিব।"
(সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত ৫৪)
Uploaded by www.almodina.com

তাহাকে যাহারা কবরস্স করিয়া ফেরত যাইতেছে, কবরে थাকিয়া সে প্রত্যাবর্তনকারী লোকদদর জুতার আওয়াজ পর্যন্ত খনিতে পায়। কবরে তাহাকক জিজ্ঞাসাবদদ করা হয় বে, তোমার প্রতিপালক (রব) কে? তোমার দ্মীন কি ছিল? তোমার নবী কে? সে উত্রর প্রদান করে বে, আমার প্রতিপালক আল্নাহ্ পাক। অমার দ্বী ইসসলাম। आমার নবী মুহম্মদ সান্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! প্রশ্ন করার সময় খুব কড়া ভাবে প্রশ্ন করা হইয়া থাকক। কারণ মৃত ব্যক্তির ইহাই শেষ যাচাই। সে জবাব দেওয়ার পর এক যোষক ঘোষনা করিতে थাকে বে, ঢুমি সত্য বলিয়াছ। আয়াত " "াল্লাহ পাক ঈমানদার দিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে একটি মজবুত ক্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন" ¡আ আয়াতের অর্থ ইহাই। অতঃপর সুন্দর ও সুগক্ধিযুক্ত পোশাক পরিধানকারী একজন সুদর্শন ব্যক্তি তাহার কাছ্ত আগমন করিয়া বলে बে- মহান পরোয়ার দিগারের পক্চ হইতে অনুগাহের সুসংপাদ গ্রহণ কর। চিরস্থায়ী সুথ স্বাছ্ছন্দ ও ভরপুর জন্নাতের সুসংবাদও তোমার জন্য রহিয়াছছ। প্রতিউত্তরে সে সুদর্শন ব্যক্তিকে বলে-তোমার মজল इউক। ঢুমি কে? পরিচয় দাও। সে বলিবে বে আমি তোমার নেক আযল। आ/্লাহ্র কসম আমি তোমার অবস্থ। সস্পর্কে জ্ঞাত। তুমি আন্নাহ্র হকুম পালনের ক্ষেত্রে ছিলে অপ্রগামী। আর নাফরমানীর কেত্রে ছিলে পিছটন। আল্লাহ্ পাক তোমাকে কন্যাণমূ-ক বিনিময় দান কন্বুন। অতঃপ্র এক ঘোষক উচम্বর্র বলিতে থাকিবে বে, তাহাবে জান্নাতের বিছানা দান কর। জান্নাতের একটি দরজা जাহার দিটে খুলিয়া দাও। তখনই जাহার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছা亠য়া দেওয়া হয় এবং জান্নাতের একটি দরজা তাহার কবরের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়। তथন সে বলে- ইলাহি! অতি তাড়াতাড়ি কিয়ামত সংঘটিত কর। যাহাত बামি আপনজনের সাথে সাক্ষাৎ করিতে পারি। পক্ষান্তরে কাফিরের যথন মৃত্যু উপাস্থিত হয় তখন ভয়্কর ঢচহারা বিশিষ্ট দুই ফিরিশতা जাহার কাছে অবতরন করেন। তাহাদের হাতে আগুনের বস্ত্র দুর্গক্ষযুক্ত জামা থাকে। তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া বসে। তাহার প্রান বাহির হওয়ার সময় ভুমভ্ডল ও নভোমড্ডলের ফিরিশতা তাহার প্রতি লা'নত করিভত থাকে। আসমান্র দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া एয়। প্রত্যেক দরজাই তাহার আখ্মকে ঘৃণা করে। ইহদদর डিতর দিয়া তাহার আ丬্মার প্রবেশকে ইহারা থুব খারাপ বলিয়া জানে। তাহার অাষ্যা মथন দরজা দিয়া টপরের দিটে অরোহরের ঢেষা করে তখন ইহাকে নীচের দিকে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হ্য। এমতাবস্থা আল্লাহর কাছে বলা হয় বে, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে আসমান্ভ কবুল করে নাই যমীনেఆ কবুল করে নাই। অাল্নাহ পাক বলেন- ইशাকে সরাইয়া দাও। তাহার জন্য খারাপ অসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহারক ইহা দেখাইয়া দাও। অামি

जাহর কাছছ ওয়াদা করিয়া ছিলাম ভে, তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। জাবার তাহাকে মাটি হইতে-ই পুনরায় উথিত করিব। তাহাকে কবর দিयা যাহারা ফেরত যাইতেছে কবরে থাকিয়া সে তাহাদের জুতার আওয়াজ পর্যন্ত ఆনিতে পায়। অতঃপর কবরে তাহাকে প্রশ্ন করা হয় বে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার ধর্ম কি ছিল তোমার নবী কে? সে জবাব দেয় বে, আমি তো জানি না। তখন তাহাকে বলা হয় «ে- হাঁ, पুমি জান না। অতঃপর কুय্রী, দूর্গন্ধयूক্ত ও ভীত্প্রদ পোশাক পরিহিত এক্য়ও্তি তাহার কাছে আগমন করিয়া বলে ভে, তোমার জন্য রহিয়াছে आল্লাহর গयব ও মর্মন্তদ আযাব। সে বলে- তুমি কক? তোমার নাশ হটক। অগান্তক বলে ৫ে. আমি তোমার বদ আমল। তুমি তো দুনিয়াত বদ আমল করিবার ক্ষেত্রে ছিনে সক্লের অগ্小পামী, আর নেক্ামল করিবার ক্ষেত্রে হিলে পিছটান। আাল্লাহ जোমাকে নিক্ষ্ঠ বিনিময় দান করিবেন। কবরবাসী অস্ত্ট হইয়া তাহাকে বলিবে বে জল্লাহ তোমাকেও নিকৃষ্ট বিনিময় দিবেন। অতঃপর जাহার জন্য একজন বধির ও বোবা ফিরিশणা নির্ধারন করা হয়, यাহার হাতত লোহার একটি অর্জু থাকে। অর্ৰুটি এত ভারী ৯ে, যদি মানুম ও জ্ভীন একত্রে মিনিয়াও উহা উঠাইতে চেষ্ঠা করে ঊঠাইতে পারিবে না। যদি উহা দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহা হইলে পাহাড়ও ধৃনায় পরিণত হয়ে যাইবে। এই ফিরিশতা ইহার দ্ঘারা কবরুश এই কাফিরককে মারিতে থাকে। গুর্ভুর আঘাতে সে মাটিতে মিশিয়া যায়। পরে আবার তাহার মধ্যে প্রান দেওয়া হয়। জার তাহার চোথের মধ্যা এমন একটি আঘাত করে। আघাতের চোটে এই কাফির এত্জার চিৎকার করে বে, মানুষ ও ভ্লীন ব্যতীত অन্য সমস্ত সৃষ্টি ও জগৎ তাহার চিৎকারের আওয়াজ ఆনিতে পায়। অতঃপর এক ঘোষক ঘোষনা করিয়া দেয় বে, তাহার জন্য অগ্নির বিছনা বিছাইয়া দাও। তাহার কবর হইতে জাহান্নাম্রে দিকে একটট দরজা খুলিয়া দাও। তখন তাহার কবরে অগ্নির বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ক্বর হইতে জাহন্নামের দিকে একটি দরজজ খুলিয়া দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেনন বে মৃত্যুর সময় মানুষকে তাহার নেক আমলসমূহ এবং বদ আমলসমূহ দেখনো হয়। তখন সে নেক আমলের দিকে দেথিতে থাকে আর বদ আমলের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করিয়া ফেনে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বনেন বে, রাসৃনুল্নাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এক ফিরিশতা একটি রেশমী কাপড়̣ করিয়া তাহার জন্য মেশক এবং রায়হানের সুগন্ধ লইয়া তাহার কাঢছ আসে। তাহার দেহ হইঢে তাহার অাঅ্মাকে এত নরম ও কোমনভবে বিচ্ছ্নি করে ভেমন আটl হইতত চুল বাহির করর। তাহাকে বলা হয়

Uploaded by www.almodina.com
 চল। তুম্িি আল্লাহ্ পাকের প্রতি রাজী आর তিনিও তোমার প্রতি খুশী। ঢাহার প্রাণ বাহির করিয়া মেশক ও সুগক্ধি দ্রবেে রাখিয়া একটি রেশমী কাপড় দ্বারা তাহা
 পক্ষান্তরে কাফিরের মৃত্যুর সময় ফিরিশতারা চটটর মধ্যে কতক জলন্ত অঙার রাথিয়া তাহার কাছ্ আসে এষং খুব কষ্ঠ প্রদান্র মাধ্যমে जাহার প্রাণ বাহির করে। তাহাকে বলা হয়- হে খবিস (অপবিত্র) আজ্ম! আল্লাহ্ পাকের শাস্তি অপমান লাঞ্ফনার দিকে চল। তুমি ব্যমন তাহার প্রতি সন্তুষ নఆ। তদ্রুপ তিনিও তোমার প্রতি গোস্বা হইয়া আছছন। তাহার প্রাণ বাহির করিয়া তাহাদের সাথে আনীত এই সব জলন্ত অজারে রাথিয়া দেওয়া হয়। আর আজ্মা ইহাত ছটষ্ট করিতে থারে। অতঃপর ইহাকে চট দিয়া পেঁচাইয়া সিজ্জীন বা কত্যেদ খানায় পৌছাইয়া দেওয়া হয়। इযরত মুशামদ ইবন্নে কা’ব কুরজী (রহঃ) কোরজান ক্রীমের এই আয়াত পাঠ করেন-

"অতঃপর বলিলেন, কোন মানুষকে মুত্যু ধরিয়া ফেনিলে জাল্লাহ পাক তাহাকে জিজ্ঞসা করেন বে, पুমি এখন কি চাও? কিসের প্রতি তোমার অকর্ষন রহিয়াত?? তুমি কি সশ্পদ জমা করিতে চাও? বাগান করিতে চাও? দাनান কোঠা নির্মাণ? খাन খনন করিবার কি আকাংখা আাছ? সে বলে বে, না, এই সব কিছুর ইচ্ছ নাই; বরং যাহা হাड़িয়া आসিয়াছি উহা নেককাজে ব্যবহার করিব।जঅন जাল্নাহ পাক বলেন ব্য- কখতো হইতে পারে না, गৃতুয় সময় এইর্রপ কথাই বলিয়া থাকে।"
(সूরা মু'भिন, बाয়াত ১২৪)
হযরত জাবু হোরায়রা (রাঃ) বনেন বে, রাসুলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- ঈমানদার ব্যক্তি কবরে একটি সবুজ বাগানে অবস্থান করিবে। তাহর কবর সত্তর গজ্র প্শষ্ঠ করিয়া ঢেওয়া হয়। পৃর্নিমার চাঁদের ন্যায় তাহার কবর জলোকিত হয! অতঃপর তিনি টপস্ছিত সাহাবাদিগকে ঊলেশ্য করিয়া বলেন-

## فــن لـه مــــــشـة ضـنـــا


এই आয়াত কাহার সর্শর্রে নাযিল হইয়াদছ তোমরা কি তাহা জান? উপস্থিত সাহাবাগণ বলিলেন বে- অল্নাহ ও তদীয় রসূল তাহা ভাল জানেন। রাসৃনুল্লাহ সাল্লান্মাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন - "ইহাতে কাফিরদের ক্বর জাयाবের ক্থা

বলা হইয়াহে। কাফিয়ের কবরে নিরানষ্বইটি অজগর নিযুক্ত করা হইবে এবং এই সর্পের অবস্থা জান কি? ইহদের প্রG্যেকটির সাতটি করিয়া ফনা থাকিবে। ইহারা কিয়ামত পর্যন্ত তহাকে দংশন বরিতে থাকিবে।" এই হাদীছে নিরান্বইটি অজগর সর্পের উজ্লেখ করা হইয়াহে। ইহাতে বিষ্যয় প্রকাশ করার কোন কারণ থাক্তেতে পারে মা। কেনनা অनেক মানুম্বর মধ্যে বিভিন্ন বদ অভ্যাস ও বদ চরিচ্রের সমাহার থাকে। যেমন অহংকার, লৌকিকতা, হিংসা-দ্বেষ, পরশীককতরতা, লোভ, লালসা প্ৃতি। মৌলিক ভাবে এইসব কুচরিএমূলক অভ্যাস বিডিন্ন ভাগে বিভক্ত। ইशাদের আবার শাখ-প্রশাখা রহিয়াহে। যৃত্রুর পর এইসব শাখা প্রশাখা অত্যাসসমূহ সর্প ও বিচ্মুতে পরিণত হইটে। অার ইহারা মারাঘ্মক অজগর সাপে পরিণত হইয়া তাহাকে দংশন করিতে थাকিবে। তাহলে দীল এবং নূরানী দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই সব ধ্বংসা|্াক কুচরিএ সমূহ এবং ইহদের শাখা প্রশাখা সমূহ বাতেনী ঢোখর দ্দারা দেথিতে পান কিন্ুু নৃরে নবুয়ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দ্মারা ইহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা সষ্ভব নয়। সার কথা- এই সব ব্যাপারে বে বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার বাহিিক দিক সম্পূর্ণ সহীহ। কিন্তু ইহাত গোপন রহস্য রহিয়াছছ। যাহা নূরানী দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরাই দেথিতে পারে। সুতরাং যাহারা এইসব বর্ণনা মূলত্ত্ত সশ্পর্কে ওয়াকিফহ্হান নহে এবং ইহার গগাপাপ রহ্স্য তাহাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় নাই, ঢাহাদদর ইহ অস্বীকার করা ঠিক ননহে। বরং এইসব বর্ণনার প্রতি একীন করিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। ইহা ঈমানের নিম্ন্তর।

## অভিজ্ঞতা পরিপন্তী বিষয় সমূহে বিশ্বাস করা

এখন যদি কেহ জাপত্তি উথাপন করিয়া বলে যে, আমরা তো দীর্ঘ দিন পর্শন্ত কাফিরদের কবর দেখিয়া জসিতেছি। কিন্নু ইহাতে এমন কিছু কৃনও দেথিতে পাই নাই। অভিজ্ঞত পরিপপ্যী বিষয্যের উপর কিতাবে ঈমান স্থাপন করি? এই ধরণের আপতির জবাব হইন যে, এই প্রকারের বিষয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবার তিনটি পন্থা হইঢে পারে।

প্রথমতঃ অধিকতর বিক্দ্ধ 3 आপত্তি মুক্ত প্যা হইন এই যে, কোন বা⿰亻িিক যুক্তিতর্কের পিছনে না পড়িয়া সত্য অন্তরে বিশাস করা বে, কবরে সাপ বিচ্হু রহিয়াছে। ইহারা মৃত ব্যক্তিকে দ্শশ করে। কিন্ুু আমরা তাহা দেথিতে পাই না। কারণ অমাদের দৃষ্ঠি শক্তিরত এইসব বিষয় দেখার ব্যেগ্যতা নাই। এইসব বিষয় এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত নরে বরুং এইগলি পরকানীন বিষয়। এইসব অন্য জগতের ব্যবস্থপনা, যাহ আমাদের বাश্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। লক্ষ্য করিয়া দেখ বে, হযরত জিবরাইন (অাঃ(কে সাহাবাগণ না দেখার পরও তাহার অবতরণণর প্রতি তাহাদের কেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই দেখি নাই সব বিশ্বাস করিতে হইবে

না এমন কथা তো নাই। यদি তোমরা কবরের সর্প বিচ্ছুর প্রতি বিম্বাস না করিতে পার তবে এই কথা তে সত্য বে ফিরিশতা এবং ওহীর প্রতি বিশাস স্থাপন

 করিতেएে বनিয়া নবী সংবাদ দিয়া থাকিলে ঢাহা কেন বিশ্বাস করা যাইবে নাকেননা নবী এমন সব দেৃথন যাহা আমরা দেখিনা। সুতরাং আমরা দেখিনা বলিয়া নবী দেদেন না- ইश কেমন কथা। তবে ফিরিশणারা ব্যমন- মানুষ ও অন্যান্য চ্ত্তুর নায় হয় না তেমনি অবে ঢো কবর্রের সর্প বিচ্ুুও দুলিয়ার সর্প বিচ্মুর ন্যাए ना হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইহাদের জাতই অন্য! কবরবাসীরা বে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অनুधাবন ও अनুত্ব করিয়া थাকে। ইহাও সিন্ন প্রকারের।

 দংশনের কারণে সে এতত বৌী ব্যাথা পায় বে চিৎকার দিয়া ঘুম হইঢে উঠিয়া পড়ে। অনেক সময় जাহার লনাট হইতে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িতে থাকে। অনেক সময় লাফ দিয়া বিशননা হইতে ছিটকাইয়াও পড়़। घूম্ত ব্যক্তি এইসব কিছू অনুভ্ব করিতেতে। বাथা- ক ভোগ করিতোে। সে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায়ই এইসব ব্যথা

 দংশন করিতেছে। আার সে ইহার বাথাও অনুুব করিত্তে। কিন্মু তোমরা তাহা দেথিতে পাইত্তে না। তাহাকে জিষ্ঞাসা করিলে সে বিষ্তারিত বিবরণের সাথে
 তাহ হইলে কবরের সর্গ বিচুু দংশ্ল মানিয়া নইটে না কেন?

তৃতীয়তঃ: তোমরা জানিতে সর্প নিজ্জ ব্যাথা প্রদানকারীী নরহ বহং সর্প্রে বিষ
 বিচ্ষের প্রजাবের ফলেই কষ হয়, বিষ যদি প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে তাহা হইলে কষ্ঠ পাওয়ার কোন ক্থাই নাই। সুতরাং রিষ ছাড়া জন্য কোনভাবে यদি
 অার এই কষ্টি সাধারণতঃ ব্য বস্ষুর কারণে সৃধ্টি হয় এখন এই বস্ধু বিদ্যমান না थাকিলেও বলিবে বে, ইহা -্ণ বস্তুর কষ্ট।

উদাহরণ স্বর্রপ- নারীর সাথে সহবাস করা ব্যতীতই কাহারఆ মৃ্ব্য
 তাহা হইলে "ইহা नারীর সাঁথ সহবাসের স্বাদ"-এইর্রপ বলা ব্যতীত কিতাবে

Uploaded by www.almodina.com

প্রকাশ করিবে? ইহা প্রকাশ করিতে হইলে তাহাকে অবশাই বলিতে হইবে বে, ইহা নারীর সহিত সহবাস করার ফলে অনুভূত স্বাদ! অथচ এই ক্ষেব্রে নারীর সাথে সহবাস বাষ্ত্ব ক্েেত্রে পাওয়া যায় নাই।

অনুর্ূপভাবে মানুমের মব্যে যে সব ধ্ণংসাত্মক খারাপ অভ্যাসগুলি থাকে, ইহারা মৃত্যুর পর কষ্ট প্রদানকারীতে র্রপান্তরিত হয়। ইহাদের দ্বারা প্রাপ্ত কষ্ঠ সাপ বিচ্ছুর কৃষ্টের ন্যায় হয়। সর্প ও বিচ্ছুর দংশনের কষ্টের ন্যায় কষ্ট অনুভূত হইতে थাকিবে অথচ সর্প বিচ্ছু কিছুই বিদামান নাই। বিষয়টি অন্য উদাহরণের মাধ্যমে आরও স্পষ্ট করিয়া বুকা যায়। প্রেমাষ্পদের মৃত্যুর পর প্রেমিকের প্রেম তাহার জন্য কষ্টদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়। প্রথদে তো এ্রই সম্পর্ক বড়ই মজাদার ছিন, এVন প্রেমিকের এমন অবস্ছার সৃষ্টি হইয়াহে যে তাহার সম্পর্কের মজা কষ্টদায়ক বিষয়ে পরিণত হইয়াছছ। এমনকি সে এই সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে অন্তরে আযাব ভোগ করিতেছে। এখन এমন অবস্থা হইয়াছে যে প্রেমিক তাহার প্রেম ও অভিসারের মজা ভোগ করিবার কারণে আফসোস করিত্তে। মনে এমন जাবের ঊদয় হইয়াছছ যে, यদি সে পূর্বে প্রেমের মজা ভোগ না করিত তা হইলে তাহার জন্য কত ভাল হইঢ়। আজ জাহাকে আন্তরিক আयাব ভোগ করিতে হইত না। মৃত ব্যক্তির কবরের आযাবের অবস্থাও তদ্রপ। সে পার্থিব প্রেমে বিভোর ছিন। মাল দৌলত, মান সম্মান, সন্তান সন্তুতি, পরিবার পরিজন, আi্kীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ঘর বাড়ী প্রভৃতির প্রেণে নিমজ্জিত ছিল। यদি কেহ উল্লিখিত জিনিস丬গ্নি থেকে কোন একটি জিনিস তাহার জীবদ্দশায় তাহার থেকে ছিনাইয়া লইত। আর সে মনে. করিত মে এই জিনিসটি आর কখনও ফির্রিয়া পাইবে না। তখন অবস্থা কত খারাপ হইয়া যাইত। মনে কত কষ্ট অনুভব করিত। মৃত্যুর অর্থ তো ইহাই। মৃত্যু তাহার এই সব প্রিয় জিনিসগুলিকে তাহার কাছ থেকে একেবারে ছিনাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং প্রেমাপ্পদের বিয়োগ ব্যথায় প্রেমিক বেমন অসহনীয় আযাব ও কৃষ্টে পতিত হয়। এই ব্যাক্তিও তাহার প্রিয় বস্তু অধিকন্ত্রু এই আযাবের সাণে আরও অধিক াযাব যোগ হইতে থাকে। যেমন সে পরকালীন সম্পদ হইইতে বঞ্চিত থাকার কারণণ आফসোস করিতে থাকিবে। আল্লাহর সান্নিধ্য ও অনুগ্ণহ থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পর্দার মষ্যে পড়িয়া থাকিত্তে হইবে কারণ গায়রুল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা তাহাকে অল্মাহর রহমত থথেে বঞ্চিত করিয়া দেয় এবং আথেরাতের দৌলত হইতে বিচ্ছ্নিন্ন হইয়া পড়ে।

সারকথা- সকন প্রিয় বস্তু থেকে তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার মর্মন্তুদ যন্ত্রনা, পরকাनীন সম্পদ ইইতে বঞ্চিত থাকা, আলাহাহর রহমত ইইতে পর্দায় পড়িয়া থাকার অপমান ও লাঞ্水 প্রভৃতি তাহাকে চিরস্থায়ী আযাবে নিমজ্জিত করিবে।

বঞ্চিতের অগ্নি জাহান্নামের অগ্নি থেকেও কঠঠার। এই সম্পর্কে আল্নাহ পাক ইরশাদ భরেন- "ক্খনও নढ़, নিক্চয়ই সেই দিন ডাহাদেরকক স্বীয় পালনকর্তা

হইঢে বিরত রাখা হইবে। অতঃপর অবশ্যই তাহাদেরকে জাহান্নাম্ম নিক্ষেপ করা হইবে।"

পক্ষন্তরে বে ব্যক্তি পার্থ্বি জগত্তে সাথে ভালবাসা স্থ|পন করে নাই। আাল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাহারও সাথে ভানবাসা করে নাই। অাল্মাহর দর্শন नাভ ও তॉহার সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য आপ্থহ পোষনকারী। লে তো মৃত্যুর মাধ্যদে পার্থিব জগতের জ্জে খানা থেকে মুক্তি লাভ করে। এই দুনিয়াতে খাহেশাতের কষ্ঠ ভোগ করার পর রেহাই লাত করে। সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্টীয় প্রেমাপ্পদের কাছ্ একল্তে আসিয়া পড়িবে। আর এখানে তাহার এই মিলন চিরস্থায়ী। নিঃসন্দের आশাক্ক মুক্ত ভাবে স্বীয় প্রেমাষ্পদের সান্নিধ্য লাভ করিয়া आনন্দ্ ও চিত্ত তুষ্ঠ হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকিবে। দूনিয়াতে এমন মানুষও আছে «ে, তাহার একটি ঘোড়া আছে। এক অত্যাচারী শক্তিষর ব্যক্তি তাহার যোড়াটি ছিনাইয়া লইতে চায়। কিন্তু সে ঘোড়া ছাড়িতে চাহে না। यদি অত্যচারী বলে বে হয়ত ঘোড়া আমাকে দিতে হইবে অন্যথায় বিছ্ছুর দংশন সश্য করিতে হইবে। তাহ হইলে সে বিচ্ছুর দশশনের ব্যথা সহ্য করিতে রাজী; তবুও ঘোড়া স্ত্তচুত করিতে রাজী নয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিচ্ছুর দংশননর ব্যথা অপেশ্ষা ঘোড়া হাত ছাড়া হওয়ার ব্যথা তাহার কাহু অধিকতর প্রবল। মৃত্যু তো তাহার ঘোড়া অন্যান্য বাহন, ঘর, বাড়ী জমিজমা, শ্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, সব রিছু, কে হাত ছাড়া করিয়া দের্য। এমন কি তাহার হাত পা চক্মু নাসিকা প্রভৃতি তাহার পেকে পৃথক করিয়া দেয। আর এইখলি এমন ভাবে পৃথক হয় বে কোন দিন তাহা ফिরিয়া পাওয়ার আশাও করা যায় না। यमि এই সকল জিনিস ব্যতীতত অন্য কিছूন সাথ তাহার প্রেম বা ভালবাসা না থাকে। একমাब ইহাদের সাথেই बান্তরিক সশ্পর্ক থারে। আার এইগুলি তাহার থেকে কাঁড়িয়া নওয়া হয় তাহা হইলে ইহাদ্র বিয়োগ ব্যথা সাপ বিচ্মুর দংশনের ব্যথা অপেক্ষা অধিক खওয়া ম্বাভিক ব্যাপার। দूনিয়াতে এইজুনি কাড়িয়া লইলে তাহার ব্যথা হয়। আযাব অনুভব করে। অনুরপভাবে মৃত্যুর মা্যমে কাড়িয়া নইলেও মৃত্যুর পর সে আযাব অনুভব করিবে। আমরা তো ইতিপৃর্বে উল্লেথ করিয়াছি যে, মনুম বে কাজ কর্মের কারণে দুনিয়াতে অস্ষস্থি বোধ করার পর্যায়ে প্ৰেছু সেগুনো মানুম্ের মৃত্যুর সাথে মিটিয়া যায় না ব木ং মৃত্যুর পর ইহারা অারও সজাগ হইয়া উটে এবং ইহারা শক্ত আযাবে রাপান্তরিত হয়। পার্থিব জীবনে এইগুলির প্রভাব জীবনের বিভিন্ন কেত্রে প্রকাশ পাইলেও বিভিন্ন ভাবে মলে সান্ত্বনা পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ব্যেন অন্যানা মানুয্রের কাছে বসিল্লে তাহারা হয়তো এই ব্যাপারে সান্ত্রনা দিত বা দূরীভূত করিবার আশা প্রদান করিত। बथবা এইসব অड্যাস পরিবর্তিত इওয়া আশা করা যাইত- এই ভবে সান্ত্বনা পাওয়ার পন্इা ছিল। কিন্ুু মৃত্যুর পরে সান্ব্রনা পাওয়ার উল্নিথিত সকল

পন্থা এক্বারে বঙ্ধ। ইহাদের পরিবর্তন হওয়ার আশা তিরোহিত। সুতরাং আযাবাব শক্ত তো হইবেই।

এক ব্যক্তি পার্থিব জীবনে স্বীয় জামা অথবা র্রম্মালের প্রতি এত অধিক মহদ্বত রাথে ハে, यদি জামা অথবা ব্প্যানটি কেহ ছিনাইয়া নেয় তাহা হইলে সে মনে ব্যথা পায় এবং তাহার জামা বা द্বমাল হস্চচুত হইনে সে কষ্ধ পাইবে, পরিতাপ করিবে। কিন্তু যদি ইহাদের প্রতি তাহার মহ্পত হালকা থাকে তখন ইহা হস্তচুত হইলে পূর্ব্রের তুলনায় ততইুকু কষ্ঠ পাইবে না। রাসূলূলুাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন "পার্থিব সস্পদের প্রতি হালকা মহ্বত রাঁ্ এমন ব্যক্তি মুক্তি পাইয়াহে।" পক্ষান্তরে বে ব্যক্তি পার্থিব সশ্পদের প্রতি বেশী সং্প্তক্ত হইয়াছে তাহার আযাবও বড়। উদাহরণ স্বর্রপ এক ব্যক্তির একটি টাকা চুরি হইয়াছে। অপর ব্যক্কির চুর্রি হইয়াছে দশ টাকা দ্বিতীয় ব্যক্তির তুলনায় প্রথম বক্তির মনোকষ্ট ও ব্যাযা অनেক হানকা হইবে। অনুকুপভাবে এক টাকা চুরি হইয়াছে এমন ব্যক্তির মনোকষ্ঠ দুই টাকা চুরি হইয়াছে এমন ব্যক্তির মনোকষ্ট অপেষ্ম অবশ্যই কম হইবে। মৃত্যু সময় বে জিনিসটি রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিবে মৃত্যুর পর সেই জিনিসটির জন্য পরিতাপ হইবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার বে, দুনিয়ার সপ্পদ অধিক থাকা ভাল না ক্ম থাকা উত্তম। यদি সম্পদ অধিক थাকে তাহা হইলে পরিতাপর পরিমান বৃদ্ধি পাইবে। आর यদি কম থাকে তাহা হইলে পীঠঠর বোঝা হালকা হইরে। সাপ বিচ্দু ঢো ঐ্রসব ধনী ব্যক্তিদের কবরের মধ্যে থাকিবে যাহারা আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে এবং ইহাত সত্তুষ্ট রহিয়াছছ। সারকथা- প্রকৃত পক্ষে সাপ বিছ্ছু তো आयाবের আকৃতি মাब্। সুতরাং যত প্রকারের बাयাব আছে উহাদের উল্নিথিত তিনটি পন্হায়ই অনুধাবন করিয়া কবর আযাবের প্রতি ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে বে উল্লিথিত তিনটি পন্হার মব্যে সঠিক কোনটি? এই কোেে মানুষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছ্। কাহারও কাহারও অভিমত হইল বে প্রথম পন্থ সঠিক, অবশিষ্ট পন্থাদ্য সঠিক নহহ। কেহ কেহ जবশ্য প্রথম পন্হা অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পন্ছাকে সঠিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছছ। জাবার কেহ কেহ তৃতীয় পন্থাকে সঠিক বলিয়াছে। কিন্ুু বাচ্ত্ব এই যে, এই তিন পন্হাই সঙ্ভব হইতে পারে। তবে যাহারা কোন কোন প্থ। অস্বীকার করিয়াহে তাহারা সংক্র্ন মলোতাবের বশীঃভূত হইয়া এইর্প বলিয়াঢছ। তাহারা আল্নাহ পাকের কুদরতের প্রশস্তত সশ্পরকক জ্ঞান রাথে না। बই, জন্যা আল্লাহ পাককর বে বে কাজগুলি जাহাদের নিরেট মুর্খ বিবেক সপ্পত না হয় উঁश অসীকার করিয়া বসে। ইহা তাহাদের অজ্ঞানতা এবং অনুধাবন ফ্মমতার দুর্বনতার প্রকাশ। বরংং বাম্তব এই ৫ে বর্ণিত তিনটি পন্থায়ই জাযাব হইতে পারে। এই๒নি সত্য বলিয়া জানা অপরিহার্য।

কোন ব্যক্কিকে হয়তো এক পন্থায় আযাব প্রদান করা হয়। অন্যকে হয়তো অন্য পন্থায় প্রদান করা হয়। কাহাকে হয়তো তিন পন্থায়ই প্রদান করা হয়। অাল্লাহ পাকের কাছে আমাদের এই কামনাই হওয়া উচিত তিনি যেন ক্ হউক বা বেশী হউক উভয় প্রকার आयाব হইতে আমাদিগকে রেহাই প্রদান করেন। অতএব কোন প্রমাণাদির পিছনে না পড়িয়া বর্নিত পন্থাত্রয় কে সত্য বলিয়া মানিয়া নওয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। কেননা ভূপৃष্ঠে এমন কেইই নাই বে আযাব প্রদানের পন্থা সমূহের সঠিক ব্যাখ্য দিতে পারে। গন্থকার বলেন, আমি তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেহি বে, এই বিষয় :াশ্পর্কে অতিরিক্ ঘাটালটির দিকে দৃষ্টি দিবে না এবং ইহার তত্ব সম্পক্কে গবেষণা করিবার কাজ্জে নিজকে নিয়োজিত করিরে না বরং বে কোন প্রকরেই হউক না কেন নিজের উপর থেকে আযাব দূরীতূত করিবার ঢেষোয় নির্জেক নিয়োজিত করিরে। সুতরাং যদি ইবাদত এবং আমল ছাড়িয়া আযাব কি প্রকারে হইবে শ্ধু এই বিষয়ে নিজ্রেক নিয়োজিত কর, তাহা ইইলে তোমাদের উদাহরণ এই হইবে লে দেশের বাদশাহ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া आনিয়াছে। जাহার নাক এবং হাত কর্তন করিবার নির্দ্দে জারী করিয়া তাহাকে জেলখানায় বন্দী করিয়া রাivয়াছছ। বन্দী জেনখানায় রাশ্রিভর চিত্তা করিয়াছে ব্যে তাহার নাক ও হাত কিসের দ্মারা কর্তন ক্া হইব্ব। ছুরির দ্মারা, না তলোয়ারের দ্বারা, না অন্য কিছুর দ্মারা কর্তন করিবে? কিন্ুু সে এই শাস্তি থেকে নিজকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে কোন চিন্তাই করে নাই। তাহার এই অবস্গানকে সকনেই তাহার মুর্ধতার পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিবে। বান্দার মৃত্যুর পর সে এই দুই অবস্থার বে কোন এক অবস্থায় পতিত হইবে। কঠিন আयाবে পতিত হইবে অথবা সুখ স্বাচ্মন্দে অবস্থান করিবে। এই কथা সন্দেহাতীত তাবে সত্য। সুতরাং বান্দার উচিত কঠিন আযাব হইতে রেহাই পাওযার পন্থা অনুলন্ধান করা।
 जনর্থক সময় নষ্ট করাই হইবে।

## মুনকির-নকীর এর্র প্রশ্ন

হয়ত জাবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত- রসৃলূল্মাহ (সাঃ) বলেন- মৃত্রুর পর বান্দাক্ কবরে রাখার পর তাহার কাছছ কৃষ্ণবর্ণ নীল চ্য় বিশিষ্ঠ দুই ফिরিশত। आগমন করেন। এক ফিরিশতার নাম মুনকির। অপর ফিরিশতার নাম নকীর। जাহারা তাহাকে জিজ্gাসা করেন বে, তুমি নবী করীম সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্পর্কে কি বলিতে? বান্দা যদি ঈমানদার হয়, তথল লে বলে- आমি তাহাকে অল্নাহ্র বান্দা এবং তদীয় রসৃল বলিতাম। তখন তাহারা বলে বে, आমরা भূর্বেই জানিতাম বে, তুমি এই উভ্রই প্রদান করিবে। অতঃপর তাহার কবর সত্তর

গজ দhর্ঘ্য ও সত্তর গজ প্রশষ্ত করিয়া দেওয়া হয়। কবর কে আলোকিত করা হয়। অতঃপর তাহাকে বলা হয় বে, पুমি ঘুমাইয়া পড়। সে বলে বে, আমাকে ছাড়িয়া দিন। आমি স্বীয় পরিবার পরিজননের কাছে যাইব এবং তাহাদেরকে আমার অবস্থ। বनिয়া आসি। তাহাক্ আবার বলা হয় বে, তুমি ঘুমাইয়া পড়। অতঃপর লে সদ্য বিবাহিত যুবতীর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাকে ঢাহার সবচেট্রে প্রিয়ত্ম জাগরিত করে। আার যদি বান্দা মুনাফিক হয় তাহা হইলে সে উজ্তের বলে আমি জনিনা তিনি কে? মনুমকে যাহা বলিতে अনিতাম আমিও তাহাই বলিতাম। ফিরিশতাদ্য বলেন আমরা পূর্ব থেকে জানি, তুমি এইর্রপ উত্তর দিভে। অশুঃপর দুই পার্ণ্রে মািি একসাথে মিলিয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাটি তাহাকক এইভাবে চাপিয়া ধরে বে, তাহার বুকের পাজরকুলি একটট অপরটির ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে তাহার আযাব হইতে থাকে।

इযরত আज ইবনে ইয়াসির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূনূল্লাহ সাল্নাল্লাহ অালাইহি ওয়াসাল্নাম হযরত ওমর ইবনুল খাজাব (রাঃ) কে বলেন- দে ওমর! ঐ সময় তোমার কি অবস্থ! হইবে যখন তোমার লেহ পিজ্জির হইতে প্রাণ পাখী বাহির হইয়া পড়িবে। আার তোমার সশ্প্রদাক্রে লোকজন তোমাকে খাটে করিয়া ক্বর স্থানে নইয়া যাইবে। সেখানে তোমার জন্য তিন হাত নম্যা এবং দেড় হাত প্রশশ্ত একটি গর্ত খনন করা হইর্ব। তোমাক্ গোসল দিয়া কাফন পরিধান করাইয়া সুগক্ধি ছিটটইয়া কাঁধে করিয়া নিয়া লে গর্তে রাখিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপ়র তোমার ঊপর মাটি রাথিয়া দাফন করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা কবর পরিতাপা করিয়া ফিরিয়া গেলে মুনকির নাকীর নামক দুইজন ফিরিশতা ঢোমার কাছে উপস্থিত হইবে। তাহাদের কथার জাওয়াজ বজ্র ধ্ণনির ন্যায় বিকট হইবে। চছু ঝলসানো বিজন্নীর ন্যায় হইবে। তাদের কেশরাজি মাটির উপর দিয়া হেচচড়াইয়া आসিবে। তোমাকে ধমকাইয়া বিভিন্ন বিপদ্দ গ্রেপ্তার করিবে। হে ওমর! তথন তোমার কি অবস্থা ইইঢ্ব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্মাহ সাল্লা/্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার বিবেক ঠিক थাকিবে কি? রাসৃনুন্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যঁ!! তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাহা হইলে অর কোন চিন্তা করিবেন ন।। आমি তাহাদর জন্য যথ্থ্ট হইব।" এই হাদীছে পরিষ্রার ভাবে বর্ণিত হইয়াছ বে মৃত্যুর পর বিবেক পরিবর্তন হয় नা। ৫ধু বাহিক প্রত্যঙ্পজनি পরিবর্তিত হইয়া যায়।: মৃত ব্যক্তি বিবেক সপ্পন্ন এবং ব্যথা ও সুখ বুঝার কমতা সপ্পন্ন থাকে। তাহার বিবেকে কোন ब্রটি দেখা দেয় না। বিবেক কোন দৈহिক অস নয়; বরং একটি অদৃশ্য জিনিস যাহার לৈর্ঘ্ প্রস্থ নাই। সে নিজে বিভক্ত হয় ना। সে বিভিন্ন জিনিস অনুধাবন করে, বুঝে। यদি মানুষের সকল
 বিব্ক বান थাকে। মৃত্যুর পরও তাহার বিবেক পরিবর্তন হয় না। কারণ বিবেকের মৃত্যু হয় না। ইহা ধ্ষংস হয় না।

মুহাম্মদ ইবনে মুনক্কদির (রহঃ) বলেন- आমি ঔনিয়াছি বে, একটি অন্ধ ও বধির ততু্্পদ জন্তু কাফিরের কবরে প্রেরণ করা হয়। তাহার হাত লোহা একটি বেত থাকে। তাহার মাथা উটের কুজের ন্যায় হয়। লে এই বেত দ্মারা কাফির কে কিয়ামত পর্যন্ত বেব্রাঘাত করিতত थাকিবে। সে কাষির কে দেথিতে পায় না এবং না জানী কাষ্টিরর চিৎকরর ম মতার সৃষ্টি হয, এই জন্য अनिতেও পায় না। হযরত जাবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন- মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হইলে তাহার নেক আমল সমূহ आসিয়া जাহাকে পরিবেষ্ঠন করিয়া লয়। आযাব মাथার দিক থেকে আসিলো তাহার কুরজান তিলাওয়াত্র আমল आयाব্রে পথ র্স্ধ করিয়া বসে। आর পদদ্ধয়ের দিক থেকে আসিতে ঢাহিলে নামাय পড়ার জন্য দতায়মান थাকার আমল
 হন্তদ্দ্য বनিত্ত थাকে- আা্মাহ্র কসম করিয়া বলিত্তিহ বে, এই ব্যক্তি দান খয়রাত এবং দুআ করিতে আমাদিগকে ব্যবহার করিত। তুমি এই দিক দিয়া কোন রাষ্তা পাইবে না। यদি মু:থর দিক থেকে আসিতে চার তাহ হইলে যিকির এবং রোयা
 ও সবর ইহকক প্রতিরোধ করিতে থাকে। ইহারা বনিতে থাকে বে, যদি তাহার মধ্যে কোন র্রুটি দেথা যায় তাহা হইলে আমরা তাহার সাথে সাথে थাকিয়া ইহা প্রু করিব।

एযরত সুফিয়ান (রাঃ) বলেন বে, মানুষ্রে নেক আমল তাহার পক্ষে এই ভাবে বিতর্ক করিতে থাকে এবং আযাবকে এইতাবে প্রতিরোধ করিতে থাকে বেমন ভাবে কেল্ ব্যক্তি ঢাহার ভাত ও পরিবার পরিজন্রের পক্ষালষ্বন করতঃ নড়াই করিতে থাকে। অতঃপর তাহাকে বলা হয় বে, ঢোমার শয়নে জান্নাহ্ পাক বরকত দান কর্গুন এবং তোমার বন্ধু ও সাথী বড় ভান।

इযরত হোযায়ফা (রাঃ) থে<ক বর্ণিত। তিনি বলেন बে জামরা একम্দা রাসূলুল্নাহর সাল্লা|্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম এর সাথে এক ব্যক্তির জনাযার নামাযে শরীক ছিলাম। তিনি কবরে তাহার মাथার দিকে বসিয়া ভিতরে কি জানি দেशিতে ছিলেন। অতঃপর বলিলেন মৃত ব্যক্তিকে কবরের ভিতর এই ভাবে চাপিয়া ধরা হয় बে, তাহার বक্ষ, প"জর সমূহ হর চু হু হইয়া যায়।
 বলেন বে, ক্বর মুত यাক্কিকে চাপিয়া ধরে। যদি ইঁशার চাপ রেকক কেহ রেহাই

Uploaded by www.almodina.com

পাইত তাহা হইন সাদ ইবনে মুজাय (রাঃ) রষ্巾 পাইত। হযরত জানাস (রাঃ) বলেন, इযরত জয়নাব (রাঃ) ইনতিকাল করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্gाহ जালাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাহার জানাযার সাথ্থে চলিলেন। জামরা তঁহার চেহারা মুবারকে সামান্য পরিবর্তন দেথিতে পাইলাম। জামরা কবর স্থানে পৌছিলাম। রাসূনूন্নাহ সাল্লা|্নাহ আাাইহি ওয়াসাল্নাম স্বয়ং কবরে অবতরন করিলেন। দেখিতে পাইলাম বে, তাহার চেহারা মুবারক মলিন হইয়া উঠিয়াঢছ। তিনি কবর থেকে বাহির হইয়া আসিবার পর তঁহার চেহারা উজ্জলতায় ঝলমল করিতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম শে, ইয়া রাসূনूল্লাহ! आমরা এখনই आপনার চেহারা মুবারকে বিতিন্ন अবश্श দেখিত্ পাইয়াছি। ইহার কারণ কি? রাসূनूল্নাহ সান্নান্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্লাম বनিলেন বে, आমি স্থীয় কন্যার উপর চাপ आশংকা করিতে ছিনাম। ইহাতে আমার মনে হইতেছিল বে, কবরে তাহার শক্ত আযাব হইবে। কিন্হু জমি কবরে অবতরন করিবার পরে আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কবরে আযাব হালকা করিয়া দেওয়া হইয়াছহ। তাহাকে এতইুকু চাপ দেওয়া হইয়াছিল বে তাহার আওয়াজ মানুম ও জ্বীন ব্যতীত ভূপৃচ্ঠের সবকিছू ఆনিতে পাইয়াছিল।

## কাশফের মাধ্যমে কবরের যে সব অবস্থা জানা যায়

কুরজান ও হাদীছ অধ্যয়নের ফলে মানুষের বিবেকের মধ্যে বে, নূর অর্জিত হয় উহার মাধ্যম্ সণ্ণকিষ্তডাবে মানুশের অবস্शা অনুধাবন করা যায়। সে নেককার না বদকার ইহার প্রতি ইজিত পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের অবश्शার কथা জানা যায় না। এই জন্যা আমরা ব্যাহিকভবে (উদাহরণ স্বক্প) যায়দ বা আমরের ঈমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্ুু কি बবস্থায় তাহার মৃত্যু হইবে। তাহার লেষ পরিনতি কি ইইবে- তাহা বলিতে পারি না। यদিও বাহাতঃ তাহাকে নেককার বলিয়া তাহার প্রতি সুধারণা রাখি- কিন্ু তাহার লেষ পরিনতি সস্পর্কে আমরা অজ্ঞ। কারণ তাকওয়া- পরহেজোনীর প্রকৃত স্থান হইন অন্তর। ইश সুক্ষ্র বিষয় যে তাকওয়া অবলন্বনকারী নিজ্েও তাহার অবস্গ। সস্পর্কে জ্ঞাত নয়। সুতরাং অনারা কি করিয়া তাহাকে মুতাকী বলিতে পারিবে? কেননা কাহারও
 यায় না, মানুষ মরিয়া যাওয়ার ফলে পার্থিব জগত হইতে গায়েব জগতে এবং ফिরিশতা লোকে গমন করে। आর সেখানে চর্মচোখ বা জাগতিক চোথে কিছুই দেখা यায় না। বরং আভ্ত্তরীণ এক চোখ দ্মারা দেখে। ইহা তাহার অন্তর চোখ। ইহার জন্ম অন্তরে। কিন্ুু মানুষ কুপবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজেদের বদঅমমनীর দ্যার ইহার উপর খুব শক্ত পর্দা টেনিয়া রাখিয়াছহ। এইজন্য এই চক্কুর মাধ্যমে কোন কিছু দেথিতে পায় না। যত্ষ্ণন পর্যন্ত অন্তর চক্ষু হইতে এই পর্দা দূরীভূত না করিবে

ততছ্ছন পর্যন্ত সে ফিরিশতানোকের কোন কিছু দেথিতে পাইবে না। ব্যেেতু নবীগ্ণপর অন্তর চক্ষুর উপর এই পর্দা ছিল না তাই তौহারা ফিরিশতালোকের প্রতি নজর করিয়া এই জগত্তে বিম্য়কর জিনিসসমূহ দেशিতে পাইতেন। অধিকন্ুু মৃত ব্যক্তিরাও ষিরিশতা জশত্ত थাকে তাই নবীপণ তাহাদর অবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ণনা করিতেন। এই জন্যই রাসূন্মুল্মাহ সাল্লাল্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত সাদ ইবনে মুজাय (রাঃ) হযরত য়ানব (রাঃ) এর কবরের অবস্থ। লেথিতে পাইয়াছিলেন ๗ে, কবর তাহাদিগকক চাপ দিতেতে। হ্যরত জাবের ইবনে জাবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবদूল্গাহ (রাঃ) ওহদ্দের জিহাদে শহীদ হইয়া ছিলেন। রাসুনুল্লাহ সাল্লাল্নাई आলাইহি ওয়াসাল্নাম হযরত জাবের (রাঃ) কে ত"হার পিতার অবস্থা ওনাইতেছিনেন বে জাল্মাহ পাক তাহাকে ন্বীয় সামনে পর্লা ব্যাতীত বসাইলেন। উভট্যের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। একবারে সরাসরি সামনে বসাইয়াছিলেন। নবীগণ এবং বে সকু আওলিয়া কের্যাম নবীগণের স্তরের কাছাকাছি পৌছিয়াছেনতাহাদের ছাড়া অন্য কেহ এই অবস্থা অবলোকন করিতে পারে না। তবে আমাদের মত লোকদদের দ্বারা অন্য এক প্রকার দুর্বল অবলোকন হইত্ত পারে। ইহাও নববী অবলোকন। ইश হইন স্বপ্নে অবলোকন। ম্মে্গে অবলোকন নবুয়ততর নূরের এক

 আসে। সত্যিকার তক্বৃষ্ঞান লাড হয় তথনই ঘখন অন্তরের উপর হইতে পর্দা সরিয়া পড়ে। এই জন্गjই नেক্চরিভ সত্যানুসারী ব্যক্তির স্বপ্ন ব্যতীত অन্য কাহারও ম্বপ্ন গহণযোগ্য নহহ। মিধ্যা স্বপ্ন সতা হয় না। बে বাক্তি বিভিন্ন ফাসাদী ও গোনাহের কাজ্ বেশী জড়িত তাহার অন্তর অন্ধকার হইয়া यায়। সুতরাং সে যাহা কিছू লেখিতে পাইরে বিব্রত হইঢত থাকিবে। এইজনাই ওজু অবস্থায় শয়ন করিতে
 जाহার নিচ্রা হয়। প্রকারান্তে এই নির্দেশে বাত্নেী পবিজ্রতার দিকে ইপ্পিত করা হইয়াছছ। बার বাতেনী পবিত্রতাই প্রকৃত পবিত্রত। বাश্যিক পবিত্রতা তো

 যেমন রাসূলুলুাহ সাল্নান্নাহ আালাইহি ওয়াসালুাম এর পুনরায় মক্কায় গমনের বাপারটি তিনি স্বপ্নের মiধ্যমে পূর্ব্রেই জানিতে পারিয়া ছিলেন। এমনকি এই কথার সত্যण প্রয়াণের জন্য অয়াত্ অবতীর্ন হইয়াছে।

"আল্ণাহ পাক স্বীয় রাসূলকে স্বপ্ন স্ত্য করিয়া দেখাইয়াছেন।" (সূরা ফাত্হ/ আয়াত २৭)
Uploaded by www.almodina.com

স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং স্বপ্নের মাধ্যমে অদৃশ্ জ্গততের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া আল্নাহ পাকের বিম্মকরর কার্যের অন্ত্ত্র্ক্ত এ্রবং নশ্বর মানবের বিরল বিষয় সমূহের একটি অন্যতম বিষয়। ইহা ফিরিশতা জগতের উপর এক্টি উজ্জ্ধ̧ প্রমাণও বটে। মানুষ এই ব্যাপারে অসতর্ক। যেমন মানুষ অন্তরের সকল প্রকার বিন্ময়কর জিনিস এবং বিশ্বনিখিলের অদ্ডূত ও আশ্চর্য বিষয় সমৃহের বাপারে অসতর্ক। স্বপ্নের হাকিকত বর্ণনা করা ‘উলুম্ম মুকাশাফা’ নামক বিষয়ের একটি সূক্ম কথা। আমাদের এই বাহিহিক জগতের সাথ্বে ইহার জলোচনা হইতে পারে না। ইহা একটি উদাহরণ বিশেষ। ইহার মাধ্যনে উদ্লেশ্য অনুধাবন করা यায়। অন্তুর একটি आয়নার ন্যায়। আয়নাতে বিভিন্ন জিনিসের আাকৃতি ও হাকিকত প্রতিফলিত হয়। জগতের সৃষ্টি লগ্ন হইতে লেষ পর্যন্ত যাহা কিছু ইইবে বলিয়া আল্নাহ পাক নির্ধারণ করিয়াছেন এই স্ক কিছু একটট স্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাকে কুরআনে পাকে কখন্ও ‘লৌহমাহযুজ’, কখনও ‘কিতাবুম মুবিন’ আবার কখনও ‘ইমামুম মুবিন’ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বনিথিলে যাহা কিছू হইয়াছে बার হইবে- সব ইহাতে লিপিবদ্ধ ও প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। यদিও ইহাতে প্রতিফলিত আকৃতি সমূহ জাগতিক দুনিয়ার প্রতিফলিত আকৃতির ন্যায় নহে। আার এই ধারণা করা ঠিক নহে শে ‘লৌইমাহফুজ’ কাঠ দ্বারা বা লোহা দ্বারা বা ইাড় দ্বারা প্রস্তুত কোন জিনিস। অথবা ইহা কাগজ বা পাতা দ্বারা প্র্্ুুত কোন পুস্তুক বরং ইহার প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রয়াজন যে, আল্মাহ পাকের কিতাব সৃষ্টির কিতাবের পৃষ্ঠার ন্যায় নহে। আমরা জানি যে আল্রাহ পাকের সত্তা সৃষ্টির স্তার ন্যায় নহে। আাবার তौহার অ্রাবনীও সৃষ্ট জীবের গুণাবলীর ন্যায় নহে। অनুক্রপভাবে তौহার কিতাব 3 কিতাবের পৃষ্ঠাগুলিও সৃষ্ট জীবের কিতাব ও কিতাবের পৃষ্ঠার ন্যায় নহে। লৌহ মাহফুজ্েে কুরজান কিভাবে লিপিবদ্ধ আহে তাহা অনুধাবন্নে জন্য নিস্নোক্ত উদাহরণটি বুঝিয়া লইনে বিষয়টি অনেক সহজ ইইয়া যাইবে। যাহারা কুরআনে পাক হিফজ করিয়াছছ जাহাদের অন্তর ও শ্থৃতিতে কুরআনের শব্দ এবং বর্গাবলী- লিপিবদ্ধ হইয়া थাকে। হাফেজ যখন কুরজজ পড়িতে থাকে তখন সে যেন দেशিয়া দেখিয়া কুরজান পড়িতে থাকে। অথচ তাহার অন্তরে ও শ্যৃতিতে শতবার অনুসন্ধান করিয়া দেথিলেও একটি इরফ বা ইহার নিশানা পাওয়া যাইবে না। আল্মাহ পাকের সকল আদেশ নিমেধ এবং অনুমোদন অনুক্দপডাবে লৌহমাহফুজ্রে লিপিবদ্ধ ও প্রতিফলিত থাকে। ল্ৗৗহমাহফুজও একটি আয়নার ন্যায়। ইহাতে সৃবকিছুর आকৃতি প্রতিফলিত আছে। यमि একটি आয়নার সামনে অপর একটি আয়না রাখা হয় তাহা ইইলে প্রথম আয়নাতে প্রতিফলিত আকৃতি অপর আয়নাততও প্রতিযলিত হয়। তবে পারস্পরিক প্রতিফলরনের জন্য শর্ত হইল টভয় আয়নার মধ্যে কোন পর্দা না থাকা। যেহেতু

অत্তর একটি জায়না, ইহাতে ইনমের आাকৃতির প্রতিষ্নন ঘটে। জাবার লৌহমাহষুজ্জ একটি बায়না याহাত পূর্ব হইতেই ইলশ্রে প্রতিফ্নন বিদ্যমান
 এই দুইয়ের মব্যে পর্দা পড়িয়া যায়। এই জনাই লৌহ মাহফুচ্জ দর্শন করা এবং ইহাত্তে লিপিবদ্ধ বিষয় সমূহ অধ্যয়ন করা সষ্তব হয় না। যদি কখনও বায়ু প্রবাহ

 इইতে বিজনীর ন্যায় ইলমের ঋলক अন্তরের आয়নাতে প্রতিফলিত হয়। কথনও কখনও এই ঝলক স্থায়ী হয়। আাবার কথনও কথনও খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়া যায়। জার অধিকাংণক্ষেত্রে এই দিতীয় ক্রপই হইয়া थাকে। অর মানুষ यতক্ষ্ পর্যন্ত জাগরিত থাকে ততক্巾ন পর্থ্ত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই বাহ্যিক জগত হইতে
 থাকার কারণণই ফিসিশতদের জগৎ উর্ג জগত জাঁড় পড়িয়া যায়। পক্কান্তরে
 চ্দুচাপ হইইয়া পড়̣। এবং ইহার অন্তর পর্র্ত কোন কিছू না প্পীছায় অধিকন্তু অত্তর यथন প্কইন্দ্রিয় এবং বিভিন্ন ধ্যানধারনার প্রতাব হইতে অবসর পায়। তথন ইহা পরিষ্ষার হইয়া পড়ে এবং ইহার ও লৌহমাহফুজ্জের মধ্যে অবস্থিত পর্দাtি দূরীভূত হইয়া পড়ে। তখনই লৌহমাহৃৃজ্ের মধ্যে অবস্থিত বে কোন জিনিস অন্তরে প্রতিফলিত হয়। বেমন দুইট আয়না. সামনা সামনি অবস্থিত হইলে এবং ইशদের মধ্যে কোন পর্দা নा थाকিলে অক आয়नার প্রতিফলিত आকৃতি অপর आয়নাত্ও

 কর্ম্ম বিয় সৃষ্টি করে না। সুতরাং यধনই অন্তরের মধ্যে কোন কিছू জগমন হয়,

 গহণ করিতে পারে না। তাই ইহাকে কাছাকাছি কতখ্ঞল জিনিসের সাথ্ব সশ্শৃক্ত করিয়া "কুওজাcত হাফেম্জা" নামক সঞ্চায়াগীরে জমা করিয়া রাথে। মনুম যখন



 অধিকতর ঢুল্য ও সম্পর্কयুক্ত। এই সम্পর্ক খুंজিয়া বাহির করিতে পারিলেই প্রক্ত

বিষয়টি বাহির হইয়া জাস্সিবে। যাহারা ইলমে তাবীর সম্পর্কে জ্ঞান রাথ্খ তাহদের সামনে এইসব বিষয় পরিষ্কা হইয়া রহিয়াহে। এখানে আসিয়া একটি উদাহরণ উল্লেথ করিতেছি। বেমন- এক বক্তি স্বপ্নে দেখিঢে পাইল লে, সে তাহার হাতের
 মারিতেছে। সে মুহাশ্পদ ইবনে শিরীনের কাহে ঢাহার এই স্বপু বর্ণনা করিল। ইবনে শিরীন (রহঃ) বলিলেন आমার মনে হয় তুমি মুয়াযयিন। রমজান মােে
 श゙, आপনি ঠিক বলিয়াছেন। তিনি এইভাবে जাবীর বাহির করিলেন শে, কোন কিছুর উপর সীল মারা হয় যাহাতে ইহাতে জার কোন প্রকার কাজ না ইইতে পারে। সীন মারার অর্य অর কোন কাজ ইইতে পারিবে না। কাজ এখানেই শেষ। উদাহরণে সীল মারিবার দ্বারা বুঝাননা হইয়াছছ বে, এই মোয়াयযিন সময় थাকিতেই মানুষ্ের খানাপিনা এবং সহবাস বন্ধ করিয়া দিত্তে। যেহেছু সীল করার অর্থ সামনে অধিক কাজ করিতে বাধার সৃষ্টি করা এবং কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা এই অর্থটি সাধারণঅঃ মননুভের ধারণায় প্রাধান্য পাইয়া রহিহ়াহহ। এই জন্য বিরত রাখা বা বাধা প্রদানের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটট দৃষ্টান্তমৃলক অবস্থ তাহার शৃতিতে ‘কুఆয়াত হাফ্সো’ নামক সঞ্কয়াগারে প্রষ্তুত করা
 হইন স্বপ্ন সশ্পর্কিত ইলমের সামান্য বর্ণনা। এই ইলমের বিশয়কর বিষ্যফ্খলির কোন সীমারেখা নাই। ইशারা অসংখ্য। আার ইইবে না কেন? ঘুমতো মৃত্যুর সদৃশ। মৃত্য নিজেই একটি বিষয়কর বিষয়। স্বপ্ন জার মৃত্যুর মধ্যে এই সাদৃশাতা আছহ বলেই घूম্মের মধ্যে অদৃশ্য জগতের অনেক কথা জানা যায়। এমনকি অনেক সময় घूম্ত ব্যক্তি आগামীকন্য কি হইবে- ঢাহাও জানিয়া थাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় তো মাu্র কিছুক্ষনের জন্য পর্দা সরিয়া যায়। কিন্ত্, মৃত্যুর কারণে পর্দা সম্পৃর্ণর্পপ দূরীভূতত হইয়া পঢ়ে। সুতরাং মৃত্যুর পর লে তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়া লয়। এমনকি শেষ নিঃম্বাস ज্যাগ করার সাথ্ে সাথ্থ অনতিবিলपে সে जাহার নিজের সশ্পর্কে সস্পূর্ন জানিয়া নয়। অর্থাৎ বে বিপদাপদ ও লষ্জাকর অবস্থায় পতিত হইবে- তাহা जাহার সামনে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অथবা সে ঝে সব ছাহীী সম্পদ ও সীমাহীন রাজত্বের অধিকারী হইবে- তাহা স্বচ্ছে দেখিতে পায়।

বদবখত লোকেরা বথন নিজেদের লোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাইবে ঢখন তাহাদিগরে বরা হইবে ভে- "তুমি তো ইহা সম্পর্কে সশ্পূর্ন অসতর্ক ছিলে, এখন凶ামি ঢোমার ও ইহার মধ্যবর্তী পর্দা খুলিয়া দিয়াছি, অাজ তোমার ঢোধ্থে দৃষ্টিও থুব প্রখর।" সুতরাং তুমি ন্বীয় অবস্থ। খুব ভালভাবে দেখিয়া লও। অন্য আয়াতে

তাহাদের দিকে ইপিত করিয়া বলা হইয়াঢ্ বে,

"আল্লাহর পক্ষ হইত কাহাদের কাছহ এমন সব জিনিস প্রকাশ পাইল তাহারা যাহার ধারনাও রাখিত না" (সূরা যুমার/ অয়াত 8৬)

অর্থাৎ তাহাদদর মধ্যে সবচেয়্যে বড় আলেম এবং সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিও মৃত্যুর পর এমন সব বিশয়কর বিষয়সমূহ অ্ঞাত হইবে যাহার ধারণাও তাহাদের মধ্বে ছিন না।
 মাষ্যনে তাহার ঢোখর সামনে থেকে পর্দা উঠিয়া গেলে সে নিজেের সম্বক্ধে যাহা জানিবে- তাহা না জানি কে্যন হয়? কি চিরস্থায়ী বদবথতী তাহার সামনে ভাসিয়া উढঠে না চিরস্|য়ী সফनতা ভাসিয়া উট্ঠ? তাহা হইলে जাহার এত্টুকু চিন্তা ভাবনাই তাহার জীবনের জন্য যথেষ্ঠ। রড় আশর্র্যা হইতে হয় এইজনা বে আমাদের এই সকর মছিবত বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমর। অসতর। সবঢচক্যে বড় আাশ্র্র্য্যর বিষয় হইল এই বে, আমরা নিজেদের দন-সস্পদ, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানাদি এমনকি নিজের অস্ প্রত্স যथা कान নাক প্রতৃতি পাইয়া খুব আনন্দ দিন কাটাইতেছি অथচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি বে, একদিন না একদিন আমাদিগকক


 आপনাকক তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। যতদিন মনে চায় জীবিত থালুন। তবে আপनাকে একদিন মরিতেই ইইতে। ভ্যেন आমল করিতে মরে চায় কক্পু।। তবে জানিয়া রাখুন বে জপনাকে অবশাই আমলের বিনিময় গেওয়া হইবে।" এই জনাই রাসূলুল্গাহ সাল্লাল্নাহ অলাইহি ওয়াসান্লাম পথিকের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি জীবনে কথনও ইটের উপর ইট রাথথন নাই। দूনিয়া ত্যাগের সময় কোন একটি দীনার বা দেরহাম রাথিয়া যান নাই। কাহাককও অাক্তরিক বন্ধু হিসাবে গহণ করেন নাই। তবে তাহার বাণী থেকে এইটুকু কथা পাওয়া গিয়াছে বে, "यদি কাহাকেও অান্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতম তাহা হইলে আবুবকরকে অ্রণণ করিতাম কিন্ুু জানিয়া রাঋ ভে ত্তামাদhর এই সাथী জান্নাহ পাকের অন্তরझ বন্গু।" এই হাদীছ হইতে বুঝ্যা গিয়াছে বে আল্লাহ পাকের বন্ধুড্ত তাহার অন্তরে বাসা বানাইয়া ছিল ত゙হার ভালবাসা তাহার অন্তরকে অাচ্ছ্ন করিয়া রাথিয়াছিন। এই জনাই অন্য কাহাকক বन्ধू হিসাবে গহন করিবার স্থান তাহার অন্তরে ছিল না। তিনি

স্বীয় উশ্যতকে উল্লেশ্য করিয়া বলিয়াছেন বে, ঢোমরা यদি জাল্লাহ কে মহ্মত করিতত চাও, তাহা হইলে बামার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে
 আার অনুमরণ তাহারাই করে যাহারা পার্থিবত হইতে মুখ ফিরাইয়া অৰেরাত মুখী इইয়াছে। এই জনাই তিনি মানুষকে আল্লাহ পাক ও পরকান ব্তীীত অন্য কিছুর্র দিকে आহান করেন নাই। অধিকন্তু শ্ধু পার্থিবতা ও কুপ্পবৃত্তির অনুসরন করা হইতে বাধ্ধ দিয়াছন। সুতরাং তোমরা যতটুুু পার্থিবতা বিমুখ थাকিবে এবং

 जনু
 ঢাহার সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম এর পধ হইতে সরিয়া পড়িবে এবং ঢা"হার
 পরিগনিত হই‘ব বে, যাহাদের সশ্পকে অাল্লাহ পাক বनিয়াছেন-

" बে বাক্তি ধৃষ্টত দেখাইয়াছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য নিয়াছে। তাহার ठिকানা হইল জাহান্নাম।" (সূরা नাयিআত/ আায়াত ৩৬-৩b)

সুতরাং यमि তোমরা ধোকাবাজিंর পথ হইতে সরিয়া आস এবং ইনসাফ্ের সাথথ চিত্তা কর। শ্যু তোমরা কেন- आমরা ত্তামরা সকলেই ঢো একই পর্যায়ের। यদি ভাবিয়া লেখি তাহা হইলে তো ইহাই দেথিতে পাইব লে সকাল থেকক সन্ধা পর্यন্ত শ্বু নির্জেদের উপজেগ্য সামগী জোগাড় করিতে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি। बামাদের সার্বকনিক চनাফেরা खূু নশ্বর পার্থিব জীবনের नाলসা পূরনার্থ্র হইত্ছে। ইহার পরও আমরা তौহার উম্ঘত ও অনুসারীদের অন্ত্ভূক্ত হওয়ার দাবীদার কিভাবে হইতে পারি? বাহ! কত দৃর্রে ধারনা, কেমন বেমহন লিন্সা! জাল্লাহ পাকের ঐ ঘোষনার দিকে কি দৃষ্টি পড়़ না? মেখানে তিনি বনিয়াছেন্ন-

"তবে কি आমি অনুগতদিগকে অপরাধীদের সম পর্যায়ডুক্ত করিব? তোমাদের কি হইন? ইহ তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত।" (সূরা ক্বলম/ আয়াত ৩৫-৩৬)

## মৃতদের্গ অবস্থা সস্পকে কিছ্ন স্বপ্ন

রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখাঃ
স্বপ্ন যোগে রাসূনূল্নাহ সাল্লান্নাহ জানাইহি ওয়াসান্নাম এর দর্শন লাভ यদি কাহারও ভাগ্যু बুট্য়া যায়- তাহা হইলে তো সে লৌভাগ্যশলা।

রাসূলুল্লাহ সাল্মাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেন-
"यদি হে স্বপ্নযোগে আমার দর্শন লাভ করিয়া থাক্েে তাহা হইলে সে অবশ্যই আমার দর্শন লাভ করিয়াছে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারন করিতে পারে না।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন- আমি স্বপ্নে রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল। দেখিলাম বে তিনি আমার দিকে চাহিতেছেন না। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলূল্ম্মাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কি অপরাষ? আপনি আমার প্রতি লেথিতেছ্ছেন না কেন? তিনি বলিলেন- তুমি কি রোযা অবস্থায় স্বীয় স্ত্ণীকে চুষ্বন কর নাই? आমি বলিলাম- আল্লাহ পাকের নামে শপথ করিয়া বলিততছি। আমি রোযা রাখা অবস্থায় আর কখনও স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করিব না।

হযরত আब্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে আমার বড় আকাঙ্খ্যা ছিল। প্রায় এক বৎসর পর তাহাকে স্বপ্নে দেথিতে পাইলাম। দেशিলাম শে তিনি স্বীয় ললাট হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিতে কেলিতে বলিতেছেন- এখন আমি জ্রসসর হইয়াছি। যদি আমি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে না আস়িতাম তাহা হইলে আমার সিংহাসন ভাঙ্গিয়া পড়ারই উপক্রম হইয়া পড়িয়াছিন।

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহাকে তাঁহার পিতা হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন- "আজ রাত্রে আমি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেথিয়াছি। আমি जাঁহাকে বলিলাম বে, আপনার উম্মত থেকে আমি ভাল কিছু পাই নাই। রাসূলুন্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, তাহাদের জন্য দোআ কর। হযরত হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে আমি দোআতে বলিলাম- তে আল্লাহ! তাহাদের পরিবর্তে আমাকে এমন সব লোক প্রদান করুুন যাহারা তাহাদের তুলনায় টত্তম। আর আমার বিনিময়ে তাহাদিগকে আমার অপেক্ষা খারাপ লোক প্রদান কক্রন। হযরত হাসানের (রাঃ) কাজে এই স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হওয়ার পরই ইবনে মুলযিম নামক এক দুষ্ট তাহাকে আহত করে।

একজন ম্মুহা্দিছ হইতে বর্ণিত। তিলি বলেন যে- আমি স্বপ্নে রাসূলুল্নাহ
Uploaded by www.almodina.com

সাল্লা|্নাহ্ জাनাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেথিতে পাইয়াছি। জামি आবেদন করিনাম বে ইয়া রাসূনুন্মাহ সাল্না|্লাহ জালাইহি ওয়াসা|্লাম আমার গোনাহ মাকের জন্যা দোঅা করুন। তিনি आমার দিক হইতে মুথ ফিরাইয়া নিলেন। आমি বলিলাম- ইয়া রাসূলূল্নাহ সা/্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম! সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা আমার কাছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছছন। আর মুহাম্মদ ইবনুন মুনকাদির তাহার কাহে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্নাহ (রাঃ) হইতে ఆনিয়াছছন বে आপনার কাছে কথনও এমন কোন জিনিস চাওয়া হয় নাই যে आপ্পনি তাহা প্রদান করিতে ‘না’ বলিয়াছেন। ইহা ওনিয়া তিনি আমার দিকে যিরিলেন এবং আমার গোনাহ মাফের জন্য আন্নাহ পাকের কাছে দোঅা করিলেন।

एযরত আষ্বাস (রাঃ) বলেন- আমার ও আবু লাহাবের মধ্যে সুসস্পর্ক ছিন। সে আমার সাथী ছিল। সে মরিয়া যাওয়ার পর অাল্লাহ পাক কুরজান পাকে তাহার অবস্থার কथা ওনাইলেন। आমি তাহার জন্য খুব দুঃথিত হইলাম। তাহার অবস্থ। সশ্পর্কে মনে নানা কথা জাগরিত হইতেছিল। অমি তাহাকে ম্বপ্নে দেখার জন্য এক đৎসর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কাছে দোজা করিতে ছিলাম। একরাত্রে ম্বপ্নে দেথিলাম মে সে অগ্নিতে প্রজ্জ্গলিত হইতেছে। আমি তাঁহার অবস্থ জিজ্ঞাসা কর্রিলাম। সে বলিল বে সে দোজখখর আযাবে পতিত হইয়াহে। তাহার উপর आপতিত আযাব কখনও হানকা হয় না। কখনও একটু শ্বস্থিও পায় না। তবে অ্বু সোমবার রাত্র তাহার आयाব হালকা করা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বে, ইহা কেন? সে বनিন বে, আ রাত্রে মুহাশ্মদ সাল্নান্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্নাম পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জন্মলাভ করিয়া ছিলেন। এক বঁদী आসিয়া আমাকে সুসংবাদ
 বাদীটি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। आা্নাহ পাক জামাকে এই কাজের বিনিময় প্রদান করিয়াছেন। প্রতি সোমবারে আমার উপর হইতে আযাব হালক্া করিয়া দিয়াছেন। জাবদूল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ (রাio) বলেন- আমি হজ্ঘ করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইনাম। পষিমধ্যে এক্য্যক্তি আমার সাথী হইল। লে উঠাবসা, চলাফ্ষো সর্বাবস্থায় দক্রদ শরীীফ পাঠ করিতছিল। আমি जাহার এইর্পপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল- অামি যথন প্রথমবার মক্া শরীফ যাইতেছ্নিলাম। তখন আামার সাথথ आমার পিতাও ছিলেন। जামরা যখन মকা শরীফ হইতে প্রত্যাবর্ত়ন করিতেছিলাম। তথন পথিমধ্যে এক মন্যিলে আসিয়া উভট্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি घুম্ত ছিলাম। ম্বপ্নে দেখিতে পাইলাম বে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল- উঠ! দেখ জাল্মাহ পাক তোমার পিতাকে মৃত্য দান করিয়াছছন এবং তাহার মুখমওল কৃষ্ণবর্ন করিয়া দিয়াছেন। আমি তয়ে ভয়ে ঘুম হইতে জারত হইনাম। পিতার

মুথমণলের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া তাহাকে মৃত ও তাহার মুখম্ণল কৃষ্ণবর্ন দেথিতে পাইলাম। তাহার এই অবস্থ দেখিয়া আমার খুব ভয় হইতেছিল। এই অবস্ছায়ই आমি পুনরায় घুমাইয়া পড়িঁনাম। স্বপ্নে দেথিতে পাইলাম বে চারজন কৃz্ণকায় হাবশী লোক লোহার চরূটি হাতুড়ী সহ অমার পিতার মাথার লাছে দॉफ़়াইয়া আছে। এমন সময় সবুজ বর্ন্নর পোশাক পরিহিত একজন সুদর্শন বুযুর্পব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন- এখান হইতে সরিয়া পড়। অতঃপর ন্বীয় পবিত্র হস্ত দ্বারা আমার পিতার মুখমওল মুছিয়া দিলেন এবং আমার কাছে আসিয়া বনিলেন উ১। আাল্লাহ পাক তোমার পিতার
 জন্য জামা পিতামাত উৎসর্গ হউন। आপনি কে?পরিচ্য দান কর্রুন। তিনি বলিলেন, आমি মুহামদ সান্নাল্লাহ আनাইহি ওয়াসাল্नাম। আমি জাগ্ হ হইলাম। পিতার মুথমন্ডলের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া দেখিলাম বে বস্তবিক পক্ষে আমার
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দক্রদ পাঠ করা কান্ত করি নাই। হযরত ওমর ইবনে আবদूল অযীয (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিন্নি বলেন, একদা আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেথিলাম। হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কে তাঁহার সাথ্ে দেথিলাম। আমি তাহাদিগকে সাनাম করিয়া হযরত আবুবকর ও হयরত ওমরের (রাঃ) মাঝখানে বসিয়া পড়িলাম। এমতাবস্शায় হयরত অানী ও হযরত মুরাবিয়া (রাঃ) তাহার সাল্নাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত इইলেন। তাহাদিগকে আমার সামনে একটি কক্কে দরজ্জা বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কতক্ষন পর হযরত অলী (রাঃ) ঐইকथা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া অসিলেলন"কাবার রবের কসম করিয়া বলিতেছি বে, আমার জন্য এই অদেশ হইয়াছে।" অতঃপর কিছুছনের মধ্যেই হযরত মুর্জাবিয়া (রাঃ) এই ক্থা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন- "আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

একদ্দা হযরত ইবনে জাশ্বাস (রাঃ) घুমাইয়া ছিলেন। তিনি হঠঙ করিয়া ঘুম হইতে জাপ্ত হইলেন। আর "ইন্না লিল্নাহ ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করিলেন এবং বলিলেন बে- আল্নাহর কসম। ইगাম হোসাইন (রাঃ) শহীদ হইয়াছেন। इয়র ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালাতে শহীদ হওয়ার পর শহীদ इওয়ার সংবাদ মদিনাত প্পীছার পৃর্ব্ব হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই শ্বপ্নটি দেথিয়া ছিলেন। তিনি স্বপ্নটি বর্ণনা করিবার পর তাহার সাথীরা ম্বপ্নের সত্যতা মানিয়া बইচে রাজী ছিন না। তখন ত্তিন বলিলেন ভে- আমি রাসূনুল্লাহ সান্না|্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম কে স্বন্নে দেথিয়াছি। তাহার হাতে রক্ত ভরা একট্ট শিশি।

তিনি. সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আমার মৃতুর পর আমার উশ্ষ কি করিয়াছহ? তোমার তাহা জনা নাই। তাহারা আমার আওনাদ হোসাইনকে শহীদ করিয়া দিয়াছে। ইহা তাঁারর এবং ঢাহার সাথীদের রক্ত। ইহা আল্লাহ পাকের কাছে লইয়া যাইব। এই ঘটনার বিশ দিন পর তাহার শাহাদতের সংবাদ মদিনায় প্পীছিন। হিসাব করিয়া দখ্যা গিয়াছে ব্যে হযরত ইবনে অা্বাস (রাঃ) «ে দিন এই শ্বপ্ন দেথিয়াছিলেন সেদিনই তিনি শহীদ হইয়াছিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে স্বপ্নে দেথিল। সে জ্জ্ঞাসা করিল-শে। आপনি স্বীয় জিহ্বা সস্পর্কে বলিতেন বে ইহা নাকি জাপনাকে ঞ্পংসের স্থানে প্ৗৗছাইয়া দিয়াছে। এখন আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বनिলেন- আমি এই জিমা ঘ্বারা লা ইলাহা ইন্লাল্নাহ পড়িয়াছিনাম। তাই আমাকে জান্নাতে স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

## মাশায়েখ গণের স্বপ্ন

কোন এক শায়খ বর্ণনা করেন বে তিনি মুতাপ্যীম দাওরানী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেথিলেন তাহাকে জিজ্sাসা করিলেন बে, আাল্লাহ পাক আপনার সাথে কি আচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন থে, আমাকে জান্নাত ঞ্ৰলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে বनिয়াছছন। শায়থ জিজ্ঞাসা করিলেন বে-জান্নাতের কোন জিনিস আপনার কাছে পছ্দ হইয়াছে কি? তিনি বলিলেন- ‘না’। আল্লাহ পাক আমাকে বলিয়াছছন যে যদি তুমি জান্নাতের কোন জিনিসকে ভান বলিয়া জানিতে তাহা হইলে আমি তোমাকে উহার সাথ সস্পৃক্ত করিয়া দিতাম। আমার কাছে প্ৗৗছাইতাম না। কোন এক ব্যক্তি হযরত ইউসুফ ইবনে হোসাইনকে স্মপ্নে দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ব্যে আল্নাহ পাক তোমার সাথথ কি আচরন করিয়াছেন? তিনি বনিলেন, আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল বে-কোন অমলের কারণ মাফ করিয়া দিয়াছেন? তিনি বনিিजেন শে-একটি সঠিক কথাকে আমি কখনও খামঢেয়ালীর সাথ্থ মিশ্রিত করিতাম না।

মানছ্রু ইবনে ঈসমাইল (রহঃ) বর্ণনা করেন বে অামি আবদুল্নাহ ইবনে বায়্যার (রহঃ)কে স্বপ্নে দেথিতে পাইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম শে তোমার সাথে কি आচরন করা হইয়াছছ? তিনি বলিলেন বে জাল্নাহ পাক आমাকে ত"হার সামনে দাঁড় করাইয়াছছন। আমি তাহার সামনে দাঁড়াইয়া যতজ্জলি গগানাহ স্বীকার করিয়াছি ইহাদের প্রত্যেকটি মাফ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এব্টি গোনাई ग্বীকার করিতে নজ্জারোধ হইতেছিন এই জন্য আমাকে ঘর্মের মধ্যে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। ইश এত শক্ত আযাব ছিল যে অামার মুথমভ্ডলের গোশত পর্বন্ত খসিয়া পড়িয়াছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম থে ঐ্ৰ গোনাহটি কি? তিনি বনিলেন- "জামি একদ্দা একটি নাবালক দॉড়़িহীন সুদর্শন বালককে দেথিয়া ছিলাম। তাহাকে পছন্দ লাগিয়াছিন। এই জন্য গোনাহরি স্ষীকার করিতে আমার লষ্জা হইতেছিন।

आাবু জাফ্র সাইদলানী (রহঃ) বলেন- आমি রসূনুল্নাহ সান্নান্নাহ आালাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেথিলাম। একদল দরবেশ তঁহার জাশ পালে বসা। এমন সময় आকাশ বিদীর্ণ হইল। তশতরী হাত্রুইজন ফিরিশতা অবতরন করিল। অতঃপর রাসূলূল্মাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে তশতরী রাখিয়া দিল। তিনি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ও্যাসাল্নাম হহ্ত মুবারক ८ীীত করিয়া তশতরীটি आমার সামনে রাখিলেন। आমার দিকে লক্ষ্য করিয়া এক ফিরিশতা অন্যান্য ফिরিশতাদিগকে বলিল যে তাহার হাতে পানি ঢালিবে না। কারণ সে তাহাদের
 করিয়া বলিলাম- ইয়া রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্নাম! আপনি কি বলেন নাই ব্রে- বে যাহাকে মহপ্বত করে সে তাহারই অন্তর্ভ্তক্ত। রাসূনুল্লাহ সাল্লাল্লাহ

 দর<েশ<ে মহ্পত করি। রাসূল্লুল্লাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তাহার शাতেও পানি ঢাল। কারণ সেও তাহাদের অন্তর্ভূক্ত।

एযরত छুনায়দ (রহঃ) বনেন- অাंমি স্বপ্নে লেথিলাম বে জমি লোকজনকে ওয়াজ নসিহত ৫নাইতেছি। এমতাবস্থায় এক ফিরিশতা আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- আাল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধানকারী, বে সব কাজ্রে মাধামে আল্লাহর
 লোক্চক্ষুর অন্তরালে গোপনে গোপনে কৃত জামল। ওজনের পাল্লাতে ইহার ওজন পুরাপুরি হয় অর্থাৎ খুব ভারী হয়। এই কथা ఆনিয়া ফিরিশতা চলিয়া যাইতেছিন অার ঘোষনা করিত্তিল শে, জাল্নাহর কসম। ইহা এমন এক ব্যক্তির কथা, যে এইর্রপ কার্যের তাওফীক পাইয়াছে।

হযরত মাজম! (রহঃ) কে কেহ স্বপ্নে দেখিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল বে, आপনার সাথে কেমন আচরন করা হইয়াছছ? তিনি উত্তর দিলেন- যাহারা দুনিয়াতে थাকিয়াও দুনিয়া বিমুখ ছিল তাহারা ইহকাল ও পরকালের কন্যান লাভ করিয়াছে:

শামদেশীয় এক <ক্তি আালা ইবনে যিয়াদ (রহঃ)কে বলিল ব্য আমি স্বপ্নে आপনাকে জনন্নাতে দেথিতে পাইয়াছি। হযরত অা ইবরে যিয়াদ (রহঃ) তথন বসা হইতে উঠিয়া সে ব্যক্তির কাছছ আসিয়া বলিলেন বে, এই স্বপ্নের তাবীর হইল এই

বে শয়তান আামেক দিয়া একটি কাজ করাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহা হইতে বাঁচিয়া লিয়াছি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছে (রহঃ) বলেন বে স্বপ্ন মুমিন ব্যক্তিকে খুশী করে। ভুলের মধ্যে ফেনে না।

সালেহ ইবনে বশীর (রহঃ) বলেন ব্যে আমি আতা সালমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি ঢাহাকে বলিলাম- আब্রাহ তোমার প্রতি রহম কর্রন। দুনিয়াতে তো তুমি অনেক চিন্তিত থাকিতে। তিনি বনিলেন ভে- ইহার পর এখন তো আমার চিরস্হায়ী
 বলিলেন আমি ঐ সকল লোকদের সাথে আছি আল্লাহ পাক যাহাদিগকে পুরক্থৃ করিয়াছেন। जর্থা নবী, শহীদ ও নেককারদদর সাথ্থ। কোন এক ব্যক্তি হয়রত यুরারাহ ইবনে আবু আওফ। (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল বে- আপনার কাছে কোন আসলটি উত্য। তিনি বলিলেন আল্লাহ তা’আলার হকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আশা খাট করা।

ইয়াযীদ ইবনে মাদউর (রহঃ) বলেন- आমি ইমাম আওযায়ী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেशিয়া জিজ্ঞাসা করিনাंম বে আামাকে এমন একটি आামল বनिয়া দিন যাহা অমল করিয়া आমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিব। তিনি বলিলেন বে এখানে আলেমদের মর্যাদা এত বেশী বে অन্য কাহারও মর্যাদা ততবেশী নয়। অতঃপর চিন্তান্নিত লোকদের মর্যাদা। বর্ণনাকারী বলেন বে, ইয়াযীদ ইবনে মাদউর খুব বৃদ্ধ ছিলেন। এই স্বপ্নের পর সর্বদা কান্নাকাটি করিতেন। এমনকি লেষ পর্যন্ত অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত সুফিয়ান ইবন্ন ওয়াইন (রহঃ) বলেন বে আমি স্মীয় ভাতাকে স্বপ্নে লেখিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম বে-ভাই! আা্ধাহ পাক তোমার সাথে কিক্পপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিলেন- আমি বে সব গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে কমা প্র্থ্থনা করিয়াছি আাল্লাহ পাক আমাকে সেখেলি মাফ করিয়া দিয়াছছে। আর ভে সব গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই, তাহা যাফ করেন নাই।

आলী তালহী (রহঃ) বলেন- आমি ম্বপ্নে এক নারীকে দেথিয়াছি। সে দুনিয়ার ज़ন্যান্য নারীর ন্যায় নহে। आমি তাহাকে জিজ্ঞেসা করিলাম- ঢোমার পরিচয় বল? সে বলিল- आমি ছর! आমি তাহাকে বলিলাম বে তুমি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হৃ। সে বলিল- আমার সশ্পর্কে আমার মালিকের কাঢছ আবেদন কর্সু। আার আমার মোহর প্রদান কক্রন। আমি বলিলাম ভে তোমার মোহর কি? সে বল্ল্লি নিজকে সর্ব প্রকার অনিষ্ জিনিস ইইতে রক্ক। করা। ইবরাহীম ইবনে ইসহাক হরবী (রহঃ) বলেন ব্রে অiি ম্বপ্নে হযরত যুবাইদা (রহঃ) <ক দেখিয়াছি। তাহারে জিজ্ঞাসা করিলাম- আল্লাহ পাক জাপনার সাথথ কি ব্যবহার করিয়াছছন? তিনি

বनिলেন- आমাকে মাফ করিয়া फেওয়া ইইয়াহই। आমি বলিলাম- মকার পথ্েে আপনি यে. দান করিয়াছিলেন, উহার বিনিময়ে এই wমা? তিনি বলিলেন आমি यে দান খয়রাত করিয়াছি উহার সওয়াব তো মালিরের কাছে প্ৗেছিয়া গিয়াছে। आমাকে তো ওধ্রু নিয়তের কারনে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াহে।

एযরত সুফিয়ান ছাত্রীর (রহঃ) মৃত্যুর পর কোন এক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ब্যে जাল্লাহ পাক आপনার সাথে কি আচরন কর্রিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আমি এক কদম রাথিয়াছি পুলসিরাতত আর অপর কদম
 বौদী দেখিয়াছি। जাহার অপেক্ষা অধিক সুণ্রী নারী আমি আর কখনও দেথি নাই। তাহার মুঈমঞ্ল হইতে নূর বিচ্মুরিত হইতেছিল। জামি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলামতোমার মুখমন্ডন গ্রত উজ্ছুল হఆয়ার কি কারণ? সে বলিল «ে তুমি একরাত্রে
 লে বলিল বে তোমার ক্রন্দনের সষয় आমি তোমার প্রবাহিত অশ্রু নইয়া আমার মুখমম্ডলে মুছিয়া ছিলাম। এই জন্য জাজ জামার মুঘমড্ডল এত উজ্জ্gন হইয়াছে।

কাতানী (রহঃ) বলেন- একরাত্র অমি স্বপ্েে হ্যরত জুনাইদ (রহঃ) কে দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম- आ/্काহ পাক आপনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিनि বলিলেন অমার ওয়াজ নছিহত কিছুই কাজজ আসে নাই। ইবাদতসমূহ ও ফলাদায়ক হয় নাই। ৫ৰ বে দুই রাকাত নামায রাত্র পড়িতাম উহার বিনিময় লাভ করিয়াছি। কোন এক ব্যক্তি হযরত যুবাইদারক ম্বপ্নে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিল বে आাপনার কি অবস্থl ইইয়াছে? তিনি বলিলেন মে মাত্র চারটি বাকোর ఆসিলায় आমি ষমা পাইয়াছি। "बাল্নাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ্যাই। ইহার উপর আমি মৃত্যু পর্যত্ত থাকিব। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। এই বিশ্বাস লইয়াই কবরে প্রবেশ করিব। আাল্নাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। ইহা সাথ্ করিয়া নির্জনত্য অবলম্বন করিব। অাল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এই কলেমা সাথে লইইয়া স্বীয় রর্বে সাথে মিনিত হইব। বিশর ইবনে হারিছ (রহঃ) কে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেথিয়া জ্জিজ্ঞাসা করিল শে আল্নাহ পাক জ|পনার সাথে কি ব্যবহার করিয়াছেন? তিनि বলিলেন- জাল্লাহ পাক জামার প্রতি রহম করিয়াছেন। তোমাদের প্রচার ও
 নাই। आবু বকর কাত্তানী (রহঃ) বলেন बে অামি ম্বপ্নে এক যুবককে দেখিতে পাইলাম। তাহার অপ্পক্ষ উত্তম ও সুন্দর কোন পুরুষ আমি জার কখনও দেখি नाই। आমি জিঅ্ঞাসা করিলাম বে তুমি কে? সে জবাব দিল- সে হইন তাকওয়া। आমি বলিলাম- তুমি কোথায় থাক? সে বলিল- অাম চিত্তাযুক্ত অন্তরে थাকি।

অতঃপর দেথিতে ভূতের ন্যায় কৃষ্ণকায় এ্র নারী দেথিতে পাইনাম। জামি তাহাকে জিজ্sসা করিলাম বে ঢুমি কে？ঢোমার পরিচয় দাও। সে বলিन－आামি অন্তরের রাগ। জামি জিজ্ঞাসা করিলাম－जুমি কোথায় थাক？সে বলিল－ভে অন্তর উন্মাসে মত थাকে এবং জহংকারী হয়，आমি তাহাত্ থাকি। অতঃপর জামি জাপ্থত হইলাম এবং মনে মजে প্রতিজ্ঞ করিলাম বে কোন ব্যাপারে বাধ্য না হইলে জার কথনও হাসিব না। आবু সাঈদ খাররাय（রহঃ）বলেন बে এক রাত্রে आমি ম্বপ্লে দেথিতেছি বে শয়তান आমার উপর জাক্রমন করিতে চাহিতেছে। তখন आমি একটি লাit शাতে তাহাক্ মারিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্ুু সে ভয় পাইল না। এমতাবস্থায় অদৃশ্য इইতে এবটি আওয়াজ ऊনিতে পাইয়াছি। কেহ বনিতেছে＂সে লাঠি দ্বারা ভয় পায় না বহং অন্তরের তিতরে অবস্থিত একটি নূরকে ভয় পায়।

মাসুহী（রহঃ）বলেন－জামি স্বপ্লে দেথ্যিাছি বে শয়তান উলঙ बবস্থায় চিৎক্সার করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। অামি ঢাহাকে বলিলাম শে আই সকল মানুষ দেখিয়া जোমার লচ্জা করে না। তুমি উনফ হইয়া চनिয়াছ？শয়তান বলিল－ সুবহানাল্মাহ！যদি তাহারা মানুষ হইত তাহা হইলো কি সকাল বিকাল आমি তাহাদিগকে শি৫দের দেলার ফুটবলের মত বাবফ্র করিতে পারিতাম？বরং মানুষ হইল অन্য লোকেরা যাiহারা জামাকে রোभ্丬স্থ করিয়া ফেলিয়াছ্থ। শয়তানের দৃষ্টিতে যাহারা মানুষ তাহাদিগকে বুঝাইতে লিয়া শয়তান সাধকদদর দিকে • ইभिए করিन।

হয়ত জাবু সা⿰幺দ খাররায（রহঃ）বলেন－আমি দামেষ শহরে ছ্নিাম। মাপ্নে
 বকর ও হযরত अ丬রের（রাঃ）টপর ভর করিয়া জামার কাছে आগ্য়ন করিলেন। তখন আমি কিছু কথা বলিতে ছিলাম এবং নিজের বफ্কদেলে হাত মারিতে হিলাম। রাসূলূন্নাহ সাল্নান্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বনিলেন－ইशার কন্যাণের দিক অপপক্ষা অকন্যাণের দিকই অধিক। ইবনে ওয়াইনা（রহঃ）বলেন－আমি হযরত সুফ্যিান ছাওরীকে ম্বপ্ন দেথিতে পাইনাম। তিনি জন্ন্নাতের একবৃक হ হইতে অপর বৃক্ষে উড়িয়া বেড়াইত্তেছেন। অার বলিতেছেন－এই ধরনের আমল কর্গা উচিত। आমি
 সাত্খ পরিচয় কম করিও। শিবলীর（রহঃ）মৃত্যুর তিনদিন পর জনৈক ব্য়ক্তি স্বহ্নে তাহার দর্শন লাভ করিল। লে জিজ্ঞাসা করিল বে আাল্লাহ পাক আপনার সাঁে কি আচরন করিয়াছছন！তিনি বলিলেন－আমার কাছে এমন কিছু চাহিদা করিয়াছ্ন বে आামি जাহাতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। যथন তিনি জামার মধ্যে নৈরাশ্য 孔দথিতে পাইলেন তখন স্বীয় রহমতের দ্বারা আামাকে জাচ্ছiিিত করিয়া নইতেন। বनী 205n－6

আমের বংণশর মাজনুনের ইনত্কেলের পর কোন ব্যাক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল- आল্লাহ পাক आপনার সাথে কিক্রপ জাচরন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- "আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছছন এবং বক্ধু বাঙ্ধবদের জন্য জামাকে দরীল বানাইছেন।"

জনৈক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) কে স্মপ্নে দেখিয়া জিষ্ঞাসা করিল वে, জল্লাহ পাক आপনার সাথ্থ কি ব্যবহার করিয়াছছন? তিनि জবাব দিলেনআলাহাহ পাক আমার প্রতি রহম করিয়াছেন। সে ব্যক্তি আবার জ্জিজ্gাসা করিল‘ইयরত আবদুল্লা ইবনে মোবারকের অবস্থা কি? তিনি জবাব দিলেন- তিনি স্নীয় রবের কাছছ প্রতিদিন দুইবার করিয়া যান। জনৈক ব্যক্তি এক বুয্গর্গকে ম্বপ্নে দেথিয়া তাহার অব্श্ সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন- आমার থেকে খুব সুক্స হিসাব গহণ করা হইয়াছে। কিন্হু পরে দয়া করিয়া হড়িয়া দিয়াছেন। এক ব্যক্তি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে স্বপ্নে দেথিয়া জিজ্ঞাসা কর্রিল «ে .আপনার সাথ্থ কি আচরন করা হইয়াছে? তিনি জবাব দিলেন- হयরত ওসমান (রাঃ) মৃতদেহ দেशিনেই "সুবহানাল্লাজ্িি লা-ইয়ামুতু" পড়িতেন। এই কুলেমার ఆসিলায় আমাকে মাফ কর্রিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) बে রাত্রে ইনতিকাল করিয়াছেন। ঐ রাশ্রেই এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেথিতে পাইন বে, মনে হইতেছে বেন আসমনের দরজ্া খুলিয়া দেওয়া ইইয়াছছ। তখন এক ঘোষক ঘোষনা করিতেছিল যে হাসান বসরী অাল্নাহ্র কাছে
 শয়তানকে ম্মপ্লে দেথিতে পাইলেন। শয়তান তখন উলঙ দিন। তিনি বলিলো बে, এই অবস্शায় মানুষের সামনে আসিতে তোমার নজ্জ্জ করে না? শয়তান বলিন ব্যে, এইসব नোক তো প্রকৃতপক্ষে মানুম নহে। প্রকৃত মানুষ হইল বাগদাদে অবস্থিত মস্জিদে अनियীতে যাহারা রহিয়াছে। তাহারা তো আমাকে ফ্巾ীণকায় করিয়া
 (রহং) বলেন बে, घूম হইতে জাথত হইয়া आমি উক্ত মস্জিদে গেলাম। দেशিতে পাইলাম লোকজন হাটুর টপর মাথা রাথিয়া ফিকিকেে নাগিয়া আঢে। जাহারা জামাকে দেথ্যিা বলিল- এই খবিলের কथা ఆনিয়া ধোকায় পড়িও না। নাসিরাবাদীর মৃण্যুর পর কোন এক ব্যক্জি মকা শরীটে তাহাকে স্বপ্নে দথিি। সে জিख্ঞেসা করিল
 তো আমাকে বড় বড় সর্দারের ন্যায় তৎর্সনা করা হইয়াছিন। অতঃপর आমাকে বলা হইল বে, দে জবুল কসেম! মিলন্নের পরও कি বিচ্ছ্নিত आসে? आমি বলিলাম-


মিनিত হইয়াছি। ওতবা খাল্ঞাম (রহঃ) স্বপ্নে এবটি ছর দেথিতে পাইয়াছেন। হরটি দেথিতে খুবই সুख্রী। হর তাহাকে লক্য করিয়া রলিতেছে- হে ওতবা! आমি তোমার প্রেমিকা। তবে তুমি এমন কथা বলিও না, যাহা দ্দারা তোমার ও আমার মধ্বে পর্দা পড়̦িয়া যায়। ওতবা (রহঃ) জবাব দিলেন বে, যতদিন পর্য়্ত তোমার সাথে মিলিত ना হইতে পারিব, ত্তদিন্নের জন্য দুনিয়াকে তিন অলাক দিয়াছ্ এবং ততদিন পর্ষ্ন ইহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিব না।

বর্ণিত আঢছ যে, আইয়ুব সখতিয়ানী (রহঃ) কোন এক গোনাহ্গার ব্যক্তির লাশ লেখিয়া घরের ভিতর पুক্যিয়া পড়িলেন। উঢ্দো এই বে তিনি অাহার জানাयার নামায পড়িবেন ন।। কোন এক ব্যক্তি এই মৃতকে স্থপ্নে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিলবল! ত্তামার সাথে কি आচরণ করা হইয়াছ? মৃত ব্যক্তি বলিল শে, আন্মাহ তা’আলা আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং আইয়ুবকক ఆনাইয়া দিও লে, "यদি আান্নাহর রহমতের খাজ্লা তোমাদর হাতে হইত; जাহা হইতে খরচ হইয়া যাওযার ভয়ে তোময়া হাত ঞটাইয়া নইতে" কোন এক বুযুর্গ বলেন बে- দাউদ
 দেशিনাম। आমি বলিলাম- হে শায়খ! তিনি বলিলেন ব্য, এখন শায়খ বनা ছাড়িয়া मাও। বুযুর্গ বनেন বে, आপনার জীবनের বে সব অবস্থ লেशিয়াছি উহার ভিত্তিতে শায়খ বলিয়াছি। তিনি বनिলেন যে, ঐ সব অবস্श কোন কাজজ জাসে নাই। ব্যু্র্গ
 বলিলেন- पूমি জান বে অমুক বৃদ্ধা आমার কাছে आসিয়া বিভিন্ন মাসজালা জিख্ঞাসা করিত- ইহার সওয়াবের বিনিময়ে আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইবনে রাশশদ (রহঃ) বলেন ব্যে জামি জাবদুন্মাহ ইবনুন মোবারক (রহঃ)কে
 হ্যা। आমি ঢॉহাকে জিজ্ঞসা করিনাম- আল্লাহ পাক জাপনার সাথে কি ব্যবহর করিয়াহেন! তিনি বলিলেন- বে আল্gাহ পাক आমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। बামি ত"शাকে সুফ্য়ান ছাওয়ারীর অবস্থা সস্পক্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিनি বলিলেন বে ऊ"হার ক্থা কি বলিব। তিনি जো এই জয়াতের উদাইরণ।

"ঐ সকল नোক্দরর সাট্থ যাহাদিগকক আল্মাহ পাক পুরস্কৃত করিয়াছছন। যथানবীগণ, সিদ্দীকগন, শহীদগণ এষং নেকক্রারগণ।
(সूরা নিসা/ আয়াত ৬্ম)
" ববী (রহঃ) ইবঢন সুলায়মান (রহঃ) বলেন- बে ইমাম শাফফয়ীর (রহঃ) মৃত্যুর

পর আমি স্বপ্নে তাহাকে দেখিলাম। জিজ্ঞেসা করিলাম শে, আান্নাহ পাক জাপনার সাথে কেমন আচরন করিয়াছেন? তিনি বनিলেন- আমাকে একটি ম্বর্নের চেয়ারে বসাইয়া আমার উপর সুন্দর সবুজ রঃফ়়র মোতি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযর্ত হাসান বসরী (রহঃ) বে রাত্রে ওফতত পাইয়াছেন সে রাত্রেই তাহার এক মুরীদ তাহাকে ম্বপ্নে দেথিতে পাইলেন। দেথিলেন যে এক ঘোষক ঘোষনা করিতেছেে- জাল্লাহ পাক আদম, নূহ, ইবরাহীম (অাঃ) এবং আলে ইমরানকে সমন্ত মাখলুকের মধ্যে মকবুল বানাইয়াছেন, जার হাসান বসরীকে সমক্লनীন লোকদের মধ্যে উত্তম ও মকবুল বানাইয়াছেন।

আবু ইয়াকুব কারী (রহঃ) বলেন বে আমি স্বপ্নে বাদামী বংয়ের দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইলাম। দেখিলাম মে মানুষ তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছে। आামি লোকজনকক জিষ্ঞাসা করিলাম যে তিনি কে? তাহারা বলিল যে তিনি হইলেন ইל্রীস কারনী (রহঃ)। आমিও তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। யামি বলিলাম বে জামাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বিরক্ত হইলেন। आমি বলিলাম বে আমি কোন রাষ্তা পাইতেছ্ না। आপনার কাছে পথ্রে দিশা চাহিতেছি। যদি জাপনি आমাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহা হইলে অাল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এই কथা বলার পর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। তিনি আমাকে বनিলেন- আান্নাহর মহ্্চত পাওয়ার জন্য তাহার রহমত তালাশ কর। তাহার নাফরমানী করিতে তাঁহাকে ভয়কর। ঢ"হার থেকে নিরাশ হইও না। অতপরঃ তিনি মুখ ফিরাইয়া চনিতে নাগিলেন।

आবু বকর ইবনে মরিয়ম (রহঃ) বলেন বে आমি ওরাকা ইবনে বশীর হজরমী (রহঃ) কে স্বপ্নে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনার কি অবস্থ!? ড়িনি বলিলেনঅনেক কষ্টের পর মুক্তি পাইয়াছি। আমি জ্জ্ঞাসা করিলাম যে আপনার কোন আমनঢি উত্য পাইয়াছেন? তিনি বনিলেন- জাল্লাহর তয়ে ক্রন্দন করা।

ইয়াযীদ ইবনে নু, আমাকে বলেন- বে মহামারীতে এক মহিনা মারা িিয়াহে। মহিনার পিতা তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল- বেটি! আমাকে আখেরাতের अবস্श अनাও। সে বলিল- পিতা! আমরা একটি সাং্যাতিক স্शানে প্ৗাছিয়াছি, আমরা এখানে থাকিয়া সব কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি। সব কিছুর ফজিলত জানি কিন্তু আমল করিতে পারি না। আর আপনারা আমল করিতেছেন। কিন্ুু আমলের দাম জানেন না। একবার বा দুইবার সুবহনাল্নাহ পড়া অথবা এক বা দুই রাকাত নামায, आমার जমল নামায় থাকা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আহছ উহা অপেক্ষ। আমার কাছ্ অধিক প্রিয়।

হযরত ওতবার (রহঃ) কোন এক মুরীদ বলিল- आম্ম ওতবাকে ম্বপ্নে দেথিয়া জিজ্sাসা করিলাম- আল্নাহ পাক आপনার সাথে কি আচরণ করিয়াছেন? তিনি বनिলেন বে তোমার ঘরের মধ্যে বে দোজাটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহার বরকতে आমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছি। মুরীদ বলিল- আমি জাগ্থত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং দেওয়ালের উপর ওতবার হাতের লিখা নিম্নোক্ত দোঝাটি দেখিতে পাইলাম। দোজাটি এই-

" হে পথ্রষ্টদদর পথ প্রদর্শনকারী, হে গোনাহগারদের প্রতি রহমকারী, হে পপদ্যুননকরীঢের"পদশ্মুলন মার্ষ্জনাকারী, आপনি মারা|্মক বিপদে পতিত বান্দার প্রতি এবং সকল মুসলমানঢের প্রতি রহম কব্রুন এবং আমাদিগকে আপনার পক্ষথথকে রিযিক্পাণ্ট জীবিত্দের সাথী করিয়া দিন যাহাদিগকে আপনি পুয়হ্য়ত করিয়াছ্ন। অর্ৰাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগন এবং নেককারগণদের সাথে। আমীন! बে বিশ জগতের প্রতিপালক"। মুসা ইবনে হাম্মদ বলেন- আমি স্বপ্নে সুফিয়ান ছাওীীকে দেখিয়াছি। তিনি জান্নাত্ অবস্থান করিতেছেন। এক বৃষ্ষ হইতে অপর বৃক্ষ্ উড়িয়া বেড়াইত্তেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বে হে আবু আবদুল্নাহ! कि কারণণ आপনি এতবড় মর্যাদা লাড করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- তাকওয়ার দ্রারা। জামি জিজ্ঞাসা করিলাম, জাनী ইবরে आসেমের অবস্থা কি? তিনি বলিলেন শে, তাহাকে তো নক্তের ন্যায় মনে হয।

কোন এক তাবেয়ী রাসৃনূন্নাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম কে স্বপ্নে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসৃলুন্নাহ সান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম আমাকে কিছू উপদদশ প্রদান কর্পন। তিনি বলিলেন। "ঋতিকারক বিষয় সমূcের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাথ না এমন ব্যক্তি সর্বদা কত্ছিস্থ থাকে। आর বে ব্যক্তি কতিঞ্ছস্থতায় পতিত হইয়াছ্ তাহার জনা মৃত্যুই শ্রেয।"

ইমাম শাকেয়ী (রহহ৪) বলেন আমি এমন একটি বিষয়ে বিপদগস্থ হইয়াছিলাম। বে ইহার কারণণ অামি খুব বিব্রত ছিলাম। অল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেহ আমার

এই বিপদ সম্পর্কে অবগত ছ্তিল না। গতরাত্রে ম্বপ্নে লেথিয়াছি বে এক ব্যক্তি জামার সামনে আínয়া আমাকে বলিল- হে মুহাম্মদ ইবনন ইদরীস! ঢুমি এই দোজাটি পড়-


অনুবাদ : Cে অাল্লাহ! আমি নিজের লাত-ফ্ষতি, হায়াত-মওতের ফমতা রাখি নा। মৃত্যু পর পুনব্রথ্থাননের ও ঋমত। রাथि না অাপনি যাহা প্রদান করেন তাiহা বাতীত जन্য কিছू অবলप্বন করার শক্তি রাখि না। आপनि आমার্ বে বে ক্ষেত্রে হেফজज नা করেন, সেখান থেকে বাঁচিতেও পারি না। বে আল্লাহ! অপনি বে বে কथা ও दাজ পছন্দ করেন এবং ব্যে বে কथা ও কাজের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন আমাকক সেগুলির जাওফীক দান কবুন্ন।"

ইমাম শাফ্যেী (রহঃ) বলেন- বে আমি ঘুম থেবে জাপ্থত হইয়া উল্লেথিত লো凶াটি বার বার পাঠ করিলাম। দूপুরের দিকে জাन्नाহ পাক आমার উল্দশ্য পূণ করিলেন। বে বিপদে হিলাম তিনি তাহা হইতে बামাকে রেহাই দিলেন। সুতরাং এই দোজাটি সর্বদা পাঠ করা তোমাদ্রর উচিত। ইহা পড়িতে জসতর্ক হইও না।

## সিঙ্াতে ফুৎকার দেওয়ার বিবরণ

এই পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে মৃতদের বিতিন্ন অবস্থার বিবর়ণ ৫নানো হইল। মৃহ্যুয়্রণা, লেষ নিঃঃব্বাসের সময় শয়তানের প্রব্প্চন, কবরের অন্ধকারে পতিত হওয়া, ইহার পোকা মাকড়ের কষ্ট সश্য করা, মুনকীর নকীরের প্রশ্ন, কবরের आयाবের কथা, প্রতৃতি যতঞ্ঞি অবস্থার বিবরণ आলোচিত হইয়াছে। ইহাদের बবেক্ষাও অধিক বিপজ্জনক হইল आরও সামনের অবস্থা। बেমন ইস্রাফিকেের সিক্গ"য় झুক্কর দেওয়া, কিয়ামতের দিনে উ ধান, আল্মাহ্ পাকের সাম্েে উপস্থিত হওয়া, কম হউক বা अধিক হটক প্রশ্নাদির সন্মুফীী হওয়া, आমনের পরিমাণ মাপার জন্য निক্তি স্থাপিত হওয়া, পুनসিরাত তীক্ক ও সর্রু হওয়া সত্ব্ণও ইহা পার হওয়া, निজ্রেরের ফয়সালার জন্য অর্থৎ নেককার না বদকার এই ব্যাপার ঘোষকের
 याহাদের পরিচয় লাভ করা অতন্ত অপরিহার্य। অতঃপর ইহাদের অস্তিঢ্ধ্র ৩ সংপঠনের প্রতি বদ্ধমুল বিশ্বাস স্থাপন আার ইহাদের সম্বল্ধে এমন চিন্তাডাবনা করা যাহাত ইহাদের ঞ্পংসাশ্মক প্রতাবের কথা অন্তরে গাড়িয়া বসে।

অমদদর অধিকাশ্ লোকের অবস্থা হইল এই बে কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান আমাদের অন্তরে বিশেষতাবে স্ছান করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা আমাদের কর্মের্র মাধ্যামই পরিস্কুটিত হইয়া উট্।। কারণ গ্রীथকালে গ্যীণ্পের ও শীতকালে শীতের প্রভাব হইতে বাঁিিবার জন্য জামরা কত প্রকারের আসবাব পত্র ও পোশাক পরিচ্হদের ব্যবস্থ করিয়া থাকি এবং এই জন্য মাথা ঘামাইতে থাকি। অথচ জাহন্নাম্রে পরম ও ঠাভা দूনিয়ার গরম ও ঠাভা অপেক্巾 শতত্ঞণ অধিক। ইহার কষ户•ও বিপদ অনেক মারাv্মক। ইহা সত্রেও আমরা জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার প্র্ষুতি গহণণর ব্যাপারে অনেক অলসত করিয়া থাকি। झাঁ, তবে এতইুকু কথা সত্য শে আমাদের কাছে আথেরাতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইলে আমরা তাহা মুথে স্বীকার করি কিন্তু অন্তর অসতর্ক থাকে। আমাদের অবস্शাটি একটি উদাহরণের সাহাব্যে স্পষ্ট করিয়া বুঝ্সা যায়। এক ব্যক্তি অপরজন<ক বলিল যে, তোমার সামনে রাখা থাদ্যের মধ্যে বিষ রহিয়াহহ। সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথার সত্যতা ন্বীকার করিন। বলিল बে, যাঁ, তুমি সত্য বनিয়াছ। ইহা বनিয়াও খাদ্য খাইয়া ফেলিল। দেখ! এই ব্যক্তি মুথে মুথে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথার সত্যত ग্তীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহার কথ্া মিথ্যা প্রতিপাদন করিল। কার্যের মাধ্যক্ কোন বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপাদন করা মুথে মুৰে মিপ্যা প্রতিপাদন করা অপেক্মা অনেক মারাত্মক।

রাসূলুল্গাহ সাল্লাল্নাহ জানাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন- আল্লাহ পাক বনেন বে, মানুম আমাকে গানি দেয় এবং আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে। অথচ ইহা তাহদের জন্য উচিত নহে। आমাকে তাহদের গালি দেওয়া হইল। তাহারা বলে বে আল্নাহর পুত্র সন্তান আছে। आর আমার প্রতি তাহাদের মিথ্যারোপ করা হইন তাহারা বলে বে आমি প্রথমে তাহাদিগকে বেতাবে সৃষ্ঠি করিয়াছি। পুনরায় সেভাবে তাহাদের পুনর্থথ্থ ঘটাইতে পারিব না। পুনরুথান সম্পর্কে তাহাদের বদ্ধমুল বিশাস না থাকার পিছনে এক কারণ হইল- মানুষ এই জগত্ এই ধরন্নর বিষয় কম অনুধাবন করিয়া थাকে। মনে করি यদি তাহারা এই দুনিয়াতত প্রাণীর সৃজন না
 নাপাক বীর্য্য হইতে বিবেকবান, বাকপাু এবং শজ্রিমান মানুষ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাহাদের অন্তর ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কষ হইত।

এইদিকে ইঙ্গিত করিয়া অল্লাহ পাক বলেন্-

"ত্বে কি মানুম দেখে নাই যে আমি তাহাকক এক ফেঁঁট বীর্य্য থেকে সৃষ্টি করিয়াছি। ইश সত্ত্ও সে প্রকাশ্য বিবাদকারী।" (সৃরা ইয়াসীन/ অয়াত ৭৭।

Uploaded by www.almodina.com

তিনি আরও বনেন-

"তবে কি মানুম ধারনা করিতেছে বে, তাহাকে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। जবে কি সে নির্গত এক «োঁটা বীর্য্য ছিল না। অতঃপর জমাট বাধা রক্ふ। পরে তিনি তাহাকে সৃধ্টি করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছছন। অতঃপর তাহার থেকে नারী-পুরুষ্য জোড়জোড় সৃষ্টি করিয়াছেন?" (সূরা দাহার। আয়াত ৩৬-৩৯)
 কেই তাহা নিজ ঢোে প্রত্যক্ষ করে সে কিভাবে जাল্লাহ পাকের এই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কুদরত অস্মীকার করিতে পারে? সুতরাং হে মানব! আলনাহ পাক তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। यদি এই ব্যাপারে ঢোমাদের ঈমানে দুর্বলতা থাকে জাহ হইলে তোমরা নিজেদের প্রথম জন্নের কথা চিত্তা করিয়া ঢেথ শে, তিনি প্রথমে তোমাদিগকে কোন উদাহরণ না দেথিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা इইলে কি এখন উদাহরণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও তোমাদিগকে জাবার জীবন দিতে পারিবেন না? বরং দ্বিতীয় বার জীবন প্রদান করা। পৃর্বাপপক্ষা অনেক সহজ। কারণ
 जনেক সহজ। বিষয়টি এইजাবে বিবেচনা করিয়া ঈমান মজবুত করিয়া লও। সুতরাং পুনরু্থানের ব্যাপারে তোমাদের ঈমান দৃঢ় হইয়া লেলে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বে সব বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার সষ্যাবনা রহিয়াছছ, উহার ভয় অন্তরে পয়দা কর। এই ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা ফিকির কর যেন অন্তর অস্शিরতা মুক্ত হইয়া পড়ে। জাল্লাহ পাকের সামনে যাওয়ার জন্য প্রষ্ুুতি গ্রহণ করিতে থাক। সর্বপ্রথম ঐ ঐ
 जোরে সি乡য় ফুৎকার দেওয়া হইবে বে, ইহার প্রচड্তার কারণে কবরের মৃত ব্যক্তিরাও বাহির হইয়া आসিবে। তুমি. নিজকে ধারণা কর বে তুমি পরিবর্তিত ঢেহারা নইয়া आপাদমস্তক মাটি মিশ্রিত হইয়া ঢেহের মাটি ঝাড়িতে ঝौড়িতে কবর হইতে বাহির হইয়াছ। সিপ্গয় ফুৎকারের প্রচন্ড আওয়াজ্জ তুমি কিংকর্তব্যবিমৃছ হইয়া পড়িয়াছ। অওয়াজ তোমার বিবেকে ছোবন মারিয়াছে। দীর্ঘসময় কবরের মঞ্যে কাটানের পর এখন সমষ্ত মাখলুক একসাথে কবর থেকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কবরে থাক অবস্থায় এক পেরেশানী ছিল, বে না জানি কখন হিসাব নিকাশ ऊरু হয়। হিসাব নিকণশের জন্য অপেক্ষা করিরার কষ্টও কম নয়। তদোপরি ইহ হইতে নিষ্থুতি লাজের পর এখন অন্য বিপদ। এইসব অবস্থা নিজ্জের

জন্য এখনই চিত্তা করিতে থাক। সিঙঁয় ফুৎকরের সময় মানুম কির্রপ বিপদাপদের সম্মুখীন হইবে সেদিকে ইপ্পিত করিয়া কুরজান পাকে বলা হইয়াঢছ-

"এবং সিঙ"য় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তথন আসমান ও যমীননর সকলে বেহহ হইয়া পড়িয়া যাইবে। তবে জাল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছ করেন, এই অবস্থা হইতে রুষ্লা করিবেন।"
(সূরা যুমার/ আয়াত ৬৮)
অতঃপর দ্দিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন তাহারা তাকাইয়া थাকিবে।" অন্য এক আয়াত্ আছে-

"यభন সিজ"য় ফুককার দেওয়া হইবে। ঐ দিন কাক্ররের জন্য বড় কঠিন मिन। সरंজ नয়।" (সূরা মুদ্দাম্রিন/ আয়াত $৮$-১০)

- बन्य এক লায়াত্ আছ్-



"তাহারা বলে- যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী ইও, जাহা হইলে বল তোমাদের প্রতিশ্তুত দিনটি কোথায? আল্লাহ পাক বলেন- তাহারা ৫খু একটি শক্ত অওয়াজ্র অ<পপ্পা করিতেটে, যাহ। তাহািিগটে পাইয়া বসিবে। অথচ তখনও তাহারা বাক-বিত্ডায লিপ্ত थাকিবে। এমন कি जাহারা কোন কিছু বলিয়াও মরিকে পারিবে না এবং স্বীয় পরিবার পরিজটের দিকে প্রত্যাবর্তনও করিতে পারিবে না
 প্রতুর मিকে অथসর হইঢে থাকিবে। তাহারা বলিবে-হাম! জামাদের দুর্ডাগ্য! আমাদিগকক স্মীয় কবর হইতে কে উঠাইয়াছ্? তাহাদিগকে বলা হইবে- ইহাই

জাল্নাহ পাকের প্রতিশ্রত দিন এবং রাসূনগণ ঐই দিন সম্পর্ক্কই সত্য কथা বলিতেন।"
(সূরা ইয়াগীন/ आয়াত 8৮)-(১)
ইহা এমন এক সিঙ্গ বে ইহার ফুcকারের আওয়াজে নভোম্ডল ও ভুমড্ডলে বসবাসকারী সকল প্রাণী মৃহ্যুবরণ করিবে। তবে আাল্লাহ পাক যাহাদিগকে বাঁচাইয়া


 পাতিয়া রহিয়াহে, অপেশ্ষ করিতেছে বে কথন সিঙঁয় ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ আসিবে জার সিঙ্গরর ফুককার দিবে।

হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন- ब্েে হযরত ইসরাশীল (অা:) বে সিঙাঁি মুখে লইয়া অপপক্পা করিতেছেন- উহার মুখ্র পরিধি আসমান যমীনের প্রশষ্ততার ন্যায়। হযরত ইস্রাফীল (অাঃ) আল্নাহর আরশশর দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছেন আর সিষ"য় প্রথমবার ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। প্রথমবার সিঔঁয় ফুৎকার দদওয়ার সাথে সাথে आসমান যমীনের সকল প্রাণী ভढ্যে আতংকে মরিंয়া যাইবে। তবে তু্রু চার ফিরিশত জীবিত थাকিবেন। তাহারা হইলেন হযরত জিবরাইন, হযরত ইস্রাফিল, হযরত মিকাইল ও হযরত আযরাইল (জাঃ) অতঃপর আা্মাহ পাকের পক্ষ হইতে মৃত্যুর ফিরিশতার প্রতি নির্দেশ জারী হইবে বে প্রথম হযরত জিবরাইলের (অাঃ) প্রাণ বাহির কর। অতঃপর মিকাইলের। অতঃপর ইস্রাফিলের প্রাণ বাহির করিবার নির্দেশ দেওয়া হইরে। অতঃপর মৃত্যুর ফিরিশতার প্রতি নির্দ্দশ জারী করা হইবে, সে যেন নিজেই মরিয়া যায়। প্রথমবার সিঙায় ফুৎকার দেয়ার পর চল্নিশ বৎসর পর্য়্ত আলন্ম বরযখে থাকার পর পুনরায় হযরত ইস্রাষিল (আঃ) কে জীবিত করা হইবে। তখন তাহাকে দ্বিতীয় বার সিঙঁয় ফুৎকার প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে। কুর্ান পাকে ইহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছ-

"অতঃপর ইহাতে অরও একবার ফুৎকার দেওয়া হইবে। তথন তাহারা দॉড়াইয়া তাকাইয়া थাকিবে।" (সৃরা যুমার/ জায়াত ৬৮)
রাসূন্নুন্নাহ সাল্লা|্बাহ আলাইহি ওয়াসাল্াম বলেন- ‘অাল্লাহ পাক আমাকক প্রেরণণর সাথে সাথথই হযরত ইস্তাফিল (অ:ঃ) কে সিझা নইয়া প্রস্থুত थাকিতত বলিয়াছছন। তিনি সিঙঁটি মুথের সাথে লাপাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার পা সামনে বাড়াইয়া এবং অন্যান্য দিগকে পিহুনে ফেলিয়া সিঙ্গঁ ফুৎকারের নির্দেশ নাভের জন্য সম্পূর্ণ সতর্ক রহিয়াছ্ন। তোমরা তাহার সিঙ্দা ফুৎকার কে ভয় কন।

এমতাবস্থায় সমষ্ত মাখলুকের কি অবস্থা হইঢে পারে? তাহাদদর অসহায়ত্ণ, নাঙ্ণা, ভগ্নমনোবল, নেক্বখত না বদবখডত পরিগনিত- এই মীমাংসার অপেক্ষা কর্রা প্রভৃতি অবস্থ। সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেথ। সাথে সাথে নিজ্জেকে তাহাদের মধ্যে গণ্য কর। তোমারও তে এই অবস্থা হইবে। তাহারা বেমন সেখানে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইৰবে তুমিও তদ্রুপ হই়়ে। বরং যাহারা দুনিয়াতে আমীর, বিক্তুালী, आরাম আয়েশে জীবন যাপনকারী এবং রাজা বাদশাহ ছিন তাহারা সে দিন সকন মানুম অপেন্ষা অধিক নাঙ্হিত, নীচ, ঘৃণিত এবং जপমানিতের উদাহরণ হইবে। সেদিন হিং্ম জন্যুপ্তলি পর্যন্ত পাহাড় জজল হইতে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া डীত आতংকিত লোকুদের সাたে মিলিত হইয়া পড়িবে। এমনকি সেদিনের গপন বিদারী आওয়াজ এবং ফুককারের ভীতপ্রদ ধ্বনির কারণে এই সকল জন্থু ্ুলি নিজ্েেদের হিং্রত্রত পর্যন্ত ভুলিয়া যাইবে। আল্লাহ পাক কুরজান পাকে বলেন-

"যথন হিংস্ত জন্থুগ্তুলিও (ভর্যে) সমবেত হইবে।" (সূরা তাক্ভীর/ আয়াত 8)
অতঃপর বিপথগামী উদ্ধত শয়তান আল্মাহ পাকের সামনে আসিয়া মাথাবনতঃ করিয়া খौঁড়া হইবে। কুরআনে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে-

"আাপনার রবের শপথ। জামি অবশাই তাহাদিগকে ও শয়তানকে কিয়ামতের ময়দানে সমবেত করিব। অতঃপর তাহাদিগকে অধঃমুথ করিয়া জাহান্নামের কিনারে উপস্থিত করিব।" (সৃরা মারইয়াম/ আয়াত ৬৮)

## হাশরের ময়দান

অতঃপর চিন্তা করিয়া দেখ বে লোকদিগকে পুনরুথথি করিবার পর খালি গায়ে, উলঙ্গ ও খতनা বিহীন অবস্থায় ঢাহদিগকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়াইয়া নেওয়া হইবে। হাশরের ময়দান সমতল, নরম ও ఆভৃমি হইবে। ইহা উদूँু নীচू হইবে না। কোন টিলা থাকিবে না বে উহার পিছনে কে৬ লুকাইয়া थাকিবার সুযোগ পাইবে। কোন গর্ত থাকিবে না ভে উহার ভিতর কেহ আত্মগোপন করিতে পারিবে। বরং সমষ্ত ভূমি সমতন হইবে। চারদিক থেকে লোকজনকে ইহার দিকে তাড়িত করা হইবে। রাসূলুন্নাহ সাল্নাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্নাম বলেনকিয়ামতের দিনে সকল লোক একটি সাদা ভূখc্ডের উপর একত্রিত হইবে। ইহা গোলাকৃতি পরিস্কার ময়্রান হইবে। ইহাতে কোন প্রকার ঘর-বাড়ি থাকিবে না

যাহার ভিতর মানুষ অাম্মগোপন করিতে পারে অথবা দৃষ্টির অন্তরানে থাকিতে পারে। ইহাকে জগতিক ভুখন্ডের অনুর্পপ ধারণা করা চিক নয। বরং ఆ४ৰু নামের দিক দির্যে জাগতিক ভুথc্ডের সাথে তুল্য। জাল্মাহ পাক বলেন-

" সেদিন এই পৃথিবীকে অপর এক পৃথিবীতে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইবে এবং আসমানসমৃহকেও।"
(সূরা ইব্রাহীম/ অায়াত 8৮)
"इएরত ইবনে আম্বাস (রাঃ) বলেন মে, ভৃমির মট্যে কিছু বেশ কম হইবে তবে ইহার গাছপানা, পাহাড় পর্বত, বনজজ্গল ও অন্যান্য জিনিসসমূহ थাকিবেে না। ওকাজ বাজার চামড়ার ন্যায় প্রসারিত করা হইবে। ভূমি রৌপ্যের ন্যায় ऊজ হইতে। জাসমানের চন্দ্র-স্রুর্য থাকিবে না সুতরাং হে মিসকীন! এই দিনের মহপপ্রলয়
 একত্রিত করা হইবে, আসমন্নর নক্ষর্ররাজি বিক্ষিঙ্ট হইয়া পড়িবে, চন্দ্র-সৃর্য্য আলোকহীন হইয়া পড়িবে। যমীনেন বাতি নির্বাপিত হইয়া যাওয়ার কারণে ঢামাম যমীন তিমিরাচ্ছ্ন হইয়া পড়িবে। ফিরিশতারা আসমানের কিনারায় অবস্থান করিবে। आসমান যখন ফাটিয়া যাইবে তখন ইহার আওয়াজজ তোমার কানে কি অতংকের সৃষ্টি হইৰবে- কে বলিতে পারে? সে দিনেের কি অবস্থা হইবে ব্যেদিন জাসমান পুরু ও মোটা হইয়া ফাটিয়া পড়িবে এবং পলিত রৌপ্যের ন্যায় প্রবাহিত হই心ে থাকিবে। অতঃপর ইহা হনুদ বর্ণ ধারন করিবে। পরে গোলাপী ও লাল বর্ণে চামড়ার ন্যায় হইয়া যাইবে। পাহাড় সমূহ ধৃনা তুলার ন্যায় এবং মানুষ খালি
 ঐ দিন মানুষ খালি পা, উলস্ এবং খতনা বিহীন অবস্থায় হাশরেরে ময়দানে উপস্থিত হইবে। শরীীর হইতে ঘাম ঝরিতে ঝরিতে মুথ পর্य্ত ডুবিয়া যাইবে এবং কানের লতি পর্যন্ত প্পাহিবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি
 ইয়া রাসৃনুল্নাহ সান্নান্ছাহ অালাইহি ওয়াস়াল্নাম! বড় লজ্জার ক্ধা। बামরা একে অপরকে কিভাবে উলস্গ অবস্शায দেথিব? রাসৃনুল্লাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেন- সেদিন মানুষের এ চিত্তাই থাক্বেবে না। তাহারা অন্য চিন্তায় थাকিবে। একে অপরের প্রতি তাকাইবার সুযোগই পাইবে না। পবিত্র কুমজানে আছছ-

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তায় মশখ্ল থাকিবে। আর ইহাততই লাগিয়া থাকিবে।"
(সূরা আবাসা/ আয়াত ৩৬)
Uploaded by www.almodina.com

সুতরাং ঐ দিনটি কত কঠিন হইবে？বে দিন মানুষ চরম পর্যাচ্য়র বিপদদর সশ্যুथীন হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মুক্তির বাপারে এত বিব্রু ও ব্যু थাকিবে ৫ে অন্যান্যদের দিকে লক্ষ করিবারও সুব্যোগ পাইবে না। জার এই অবস্গা কেন হইবে না？কতক লোক তো পেটে হেঁড়াইয়া，আবার কতক লোকতো মাথা দিয়া হাটিয়া চলিবে। এই সকল ব্যক্তির অন্যান্যদের দিকে লক্ষ করিবার সুভ্যেগঢিই কোথায়？

হযরত আবু হোরায়রা（রাঃ）থ্থেে বর্ণিত। রাসূনুল্নাহ সাল্লাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন－কিয়ামতের দিনে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া弓ঠিবে। এক ভাগ্গর লোক সওয়ার হইয়া উঠিবে। দিতীয় ভাগ－পায়দল। অার তৃতীয় ভাগ－মাথা নীচে দিযা পা উপরে রাথিয়া উঠিবে। এক ব্যক্তি আরার করিল বে ইয়া রাসূনূল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ মাথা নীচচ দিয়া পা উপরে দিয়া কিতাবে চলিবে？তিনি সাল্লা｜্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিলেন বে，বে সত্না তাহাদিগকে পায়ে হাটিয়া চলিবার শক্তি দিয়াছেন তিনি কি তাহাদিপকে মাথা নীচচ দিয়া চানাইবার শক্কি রাখখন না？

মানুষ যাহা দেてে নাই সে ব্যাপারে আপত্তি উথাপন করা এবং অস্বীকার করা মানুষ্েের জনাগত স্বভাব। উদাহরণ স্বর্木প সাপ পেটের সাহাব্যে খুব দ্রুত চলিতত পারে। ম＇ন্মষ যদি তাহা না দেথিত তাহা হইলে সাপের এই চলন অন্ধীকার করিয়া বসিত। বে সকল প্রাণী পায়ের সাহা্যে চcে यদি কেহ তাহা না দেথিত তাহা হইলে অবশাই এ চनনকেও，অস্পীকার করিয়া বসিত। সুতরাং কিয়ামতের দিনে बে সব．বিশয়কর ঘটনা সংथটিত হইবে বলিয়া হাদীস শরী＜ে উল্লেথিত হইয়াছে। তাহ মানুষ্র ঢোখে সামনে নাই এবং দুন্নিয়ার কোথাও ইহর অন্তিত্ব নাই বিধায় ইহ অস্সীকার করার সুভোগ পাইয়াছহ। কিন্নু সাপের চলন ও जন্যান্য প্রাণীর পায়ের সাহায্যে চনন না দেখার কারণ অস্বীকারের সুযোগ হইলেও বিষয়্র়্ বাচ্ত্।। ইহা অস্বীকার করা বাস্তবকে অন্বীকার করার নামান্তর। অনুকুপতাবে কিয়ামতের দিনে সংখটিতব্য বিষয়্তলি অস্বীকার করাও বা্তবকে অস্বীকার করা সুতরাং কিয়ামতের দিনে আমরা পা，উলঙ্গ অবস্থয় উথিত হইব। আমরা ভাগ্যবান না দুর্তাগ ইহার মিমাংসার জন্য উক্ত ময়দানে অপপক্ষামান দॉড়াইয়া থাকিতে হইবে। এইসব বিষয়ের উপর দৃण়বিশাস পোষণ করিতে হইবে।

घর্ম্মর আলোচনাঃ নভোমভ্ডন ও ভূমড্ডলের সকল বসবাসকারীরা এই দিনে এই ময়দানে সমবেত হইবে। অর্থ！ফিরিশতা，জ্বীন，মননুম，শয়তजন，বন্য পও，下িং্র্রজ্ন্ঞু，পঞ্ষীকুল প্রতৃতি। ইহাদের মাথার উপর সূর্য তীব্র তেজে জ্বল⿵িতে থাকিবে। এথানকার সৃর্যের প্রখরতা তখনকার সৃর্যের প্রখরতার ঢুলনায় অনেক


জান্লাহর আারশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া তথায় থাক্বিবে না। आল্লাহর প্রিয় বান্দাপণ ব্যতীত অন্য<েহ সে ছায়ার নীচে স্शাन পাইবে না। লে দিন কিছু লোক

 অধিকন্তু তथায় মাখলুকের এত কঠিন ভিড় হইবে বে শ্বাস গ্রহ করিতে পর্যন্ত ফৃ্ট হইবে। আবার আল্নাহ পাকের সামনে উপস্থিত হইতে সীমাহীন অপমান ও নজ্জাবোধ করিবে। এই সব কারণণ তাহারা নিজের মধ্যে অত্যষিক গরম বোধ করিতে থাকিবে। এক তো সৃর্শ্রের जাপ। অতঃপর সকলের শ্বাস প্রশ্বাসের তাপ। ছৃতীয়তঃ অন্ত্র জ্বালার তাপ। এইসব তাপ একব্রিত হওয়ার পর তাহাদদর শরীরের প্রতিটি লোমের গোড়া হইতে ঘর্ম বাহির হইয়া আসিতে থাকিবে। এমনকি হাশরের ময়দানের উপ্র দিয়া ঘর্মের প্রবাহ হইতে থাকিবে। অতঃপর ঘর্ম জমা হইতে হইতে ওপরের দিকে উঠিতে थাকিবে। মানুম্রের মর্যাদার পার্থকেের ভিক্তিতে ঘর্ম উপরের দিকে উঠিব্র। অর্থাৎ যাহার পাপ অধিক তাহার শরীীর অপেক্ককৃত কম পাপী বান্দার তুলনায় অধিক নিমজ্জিত হইবে। কাহারও কাহারও হাৰু পর্যন্ত নিমজ্জিত হইবে। কাহারও আবার কোমর পর্যন্ত। কাহারও কান পর্যন্ত। কাহারও বা মাथা পর্যন্ত। এক হাদীছে আছে বে মানুষ দাড়াইয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত आসমানের সিকে তাকাইয়া থাকিবে। কষ্ট ও আযাবের কারণে শরীর থেকে ঘাম বাহির হইতে থাকিবে। এত অধিক ঘাম বাহির হইবে বে ঘাম তাহার মুখের অর্ধাংশ পর্যন্ত নিমষ্জিত করিয়া কেলিবে। মনে হইবে বে ঘাহ্মর দ্দারা তাহার মুখে লাগাম পড়াইয়া দিয়াছে। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে বে, রাসূन्बাহ সাল্নাল্লাহ অলাইহি ওয়াসাল্লাম বনিয়াছেন- কিয়ামতের দিনে সূর্য মাটির অতি নিক্টট আসিয়া পড়িবে। সূর্যের তাপে মানুষের শরীর হইতে ঘাম নির্পত হইতে থাকিবে। কাহারও কাহারও পায়ের গিরা পর্যন্ত, কাহারও পায়ের গোছার
 জাবার কাহারও মুখ পর্य্ত ঘামে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। এই সময় রাসূলূল্নাহ সাল্লাল্নাহ অালাইহি ওয়াসল্লাম স্থীয় হাত মুiv নাগামের ন্যায় রাখিয়া মুখ পর্য্য ঘাম প্পীছার প্রতি ইমিত করিয়া লেখাইয়াছেন। কোন কোন লোক ঘামের মধ্ব্য সস্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাইৰে। তিনি মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন শে, এইভাবে তাহাদের উপর দিয়া ঘাম্রে প্রবাহ চলিবে।

[^0]এলাহি! জামাদিগকক এই বিপদ ও অ<পক্শ্পা করা হইতে মুক্তি দান কর্নন। যদিও আমাদিগকে জাহান্নাম নিক্কেপ করা হয় তবুও এই অবস্গ হইবে যুক্তি দিন। তাহাদের এই কষ্ళ, হিসাবের ও আयाবের পৃর্ববর্তী সময়ের। অর্থাৎ হিসাবের জন্য দॉড়াইবার পৃর্ব্রে এইটুকু কষ্ঠ হইতে থাকিবে। সুতরাং হে ল্রোতা! তুমি নিজকে তাহাদের মধ্যে গণা কর। মনে কর তুমিও এই কষ ভোপকারীদ্রে একজন। তুমি তো জান না बে, তোমার শরীর থেকে নির্গত ঘাম কতদূর পর্যন্ত প্ৗীছিবে। মনে রাখিবে- যদি কাহারও ঘাম দूनিয়াতত অর্থए হজ্জ্র, জিহাদ, রোযা, নামাय, কোন মুসলমানের সাহায্য সহযোপিতায, সৎ কার্যের আদেশ ও অসৎ কার্য হইতে নিষেধ করিবার কার্বে নির্গত না হয়। তাহা ইইলে কিয়ামতের দিনে লজ্জা শরম ও তঢ্যের কারণে তাহার শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইবে।

জানিয়া রাথ শে- অল্লাহর ইবাদতে কষ্ঠ ভোগ করা, ঘাম নির্পত করা অতি সহজ। जার ग্বল্ল সময়ের ব্যাপার। কিন্ুু কিয়ামতের ময়দানে বিপদ ও কট্টের কারণে ঘাম নির্গত হওয়া বড় মারাছ্মক এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। কারণ দিবসটি অতनন্ত কষ্ঠ ও দীর্ঘ সময়ের দিবস।

## কিয়ামতের দিবস কত বড় ইইবে?

@ দিশ সমষ্ঠ মাখলুক উপরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহাদের অন্তর অতন্ত বিব্রত থাকিবে। কেহ় তাহাদের সাথে কथা বলিবে না। তাহাদের সমস্যার দিকে কেহ কোন প্রকার খেয়ান করিবে না। এই সময়ের মধ্যে এক লোকমা খাদ্যও গ্রহণ করিবে না এবং এক ঢোক পানিও পান করিবে না। এমন কি তাহাদের উপর দিয়া বাতাসও প্রবাহিত হইবে না। তাহারা এমন এক জঘণ্য অবস্থার শিকার হইবে।

## 

"‘্ৰ দিনের কথা ম্মরণ কর यেদিন মানুষ জগতের প্রতিপালকের সামনে দডায়মান হইবে।"

হযরত কা’ব এবং হযরত কাতাদাহ (র৷ঃ) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেথ করিয়াছ্ন বে, এই অবস্থায় তাহাদদর দাড়াইয়া থাকিবার পরিমাণ হই্রে তিনশত ষাট বৎসর। ছযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসৃলুল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম উপরোক্ত আয়াতি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন বে, তোমাদুর তখন কি অবস্থা হইবে যথন আল্নাহ পাক ডোমাদিগক্কে এই৩াবে সমবেত করিরেন, ব্যেইভাবে তুনীরের ম<্ব্য ঠাসিয়া তীর ভর্তি করা হয় এবং.তিনি পঞ্চাশ হাজার ব৫সর তোমাদের দিটে দৃষ্টিপাত করিরেন না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন বে;ঞ্ণ দিন সস্পর্কে তোমাদের কি ধারনা यেদিন মানুষ পঞ্চাশ হাজার বৎসরের পরিমাণ সময় দাড়াইয়া থাকিবে? এই দীর্ঘ সমর্যের মধ্যে. এক লোক্মা খাদ্য গ্ণণ করিবে না আবার এক ঢেক্ পানিও পান করিবে না। এমনকি তাহাদুর ’িপাসা যখন চরম পর্যায়ে পৌছিবে তখন তাহাদিগকে জাহান্নামের গরম পানি পান করানো হইবে। এইতাবে তাহাদের কষ যখন অসহনীয় হইয়া পড়িবে তখন একে অপরকে বনিতে থাকিবে চন। আমাদের পক্ষে সুপারিশ করিবার জন্য এমন এক বক্তির অনুসন্ধান করি যিনি জাল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। সুতরাং তাহারা এক এক করিয়া বিভিন্ন নবীর কাছে গমন করিবে। তাহারা উত্তর দিবেন যে, আমরা নিজের ব্যাপারেই বিব্রত রহিয়াছি। অন্যের সমস্যার দিকে দৃটি দেওয়ার সুযোগ নাই। তাহারা ওজর পেশ করিয়া বলিবেন বে, আল্লাई পাক অজ বে পরিমাণ রাগান্নিত আছেন পৃর্ব্রে কখনও এতইুকু রাগ হন নাই এবং কখনও এতটুকু রাগ হইইবেন না। लেষ পর্যন্ত তাহারা রাসূনूল্নাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সুপারিশের অবেদন করিবে। তিনি যাহাদর জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি পাইবেন। সুপারিশ করিবেন।

জান্মাহ পাক কুর্জান পাকে বলেন-

"আাল্লাহ পাক যাহাকে সুপারিশ করিবার অনুমতিত দিয়াছেন। একমাত্র তাহার সুপারিশ উপকারে আসিবে।"
(সূরা ত্বোয়া-হা/ আয়াত ১০৮)
সুতরাः ঐ দিন্নের দীর্ঘ স্থায়ীত্রের কथা ভাবিয়া দেখ এবং এদিন হিসাব নিকাশের জন্য অপেক্ষ করিতে বে কষ্ঠ হইবে উহার কथা চিন্তা কর, যাহাতে তুমি গোনাহ হইতে দূরে থাক্তিতে পার। এক হাদীছহ অাছ বে- ঐ্ণ দিনের দীর্ঘস্থায়ীত্ত সम্পর্কে রাসূনূল্নাহের কাছে জানিতে চাওয়! হইলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর শপथ করিয়া বनिততছি যে- ঈমনদারের জন্য আ দিনটি অতি স্বল্প সময়ের বলিয়া মনে হইবে। মনে হইবে যেন একটি ফরয় নামায পড়িবার সময়। এমনকি ইহা অপেক্ষাও হানলা মনে হইঁে।

সুতরাং ঈমানদারদদর তালিকাতুক হওয়ার ঢেষ্টা কর। কেননা যতঋ্ষন পর্ষ্ভ জীবনের স্পল্লন অবশিষ্ট আEV এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালু আছে ততক্ষন পর্যন্ত তোমার সমস্যা সমাধানে তোমার ফমতা রহিয়াছে। ইহকালের এইসব ছোট দিন গুলিতে ঐ বড় দিনেंর জন্য কিছু না কিছू করিয়ীী নও। দেখিবে তথন তোমার এত অধিক উপকার হইবে বে তুমি ইহার লুশীতে বাগ বাপ হইয়া যাইবে।

তুমি সারা জীবন বরংং দুনিয়ার সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় আট হাজার
Uploaded by www.almodina.com

বৎসর ইবাদতের মাষ্যেমও যদি কিয়ামতের ময়দাননর পঞ্চাশ হাজার বৎসর অপপষ্পা করিবার কষ্ঠ হইতে রেহাই পাও। তাহা হইলেও জানিয়া রাখ বে তুমি अতি সহজে এবং সন্তায় রেহাই পাইয়া গেলে।

## কিয়ামতের দিনের বিপদাপদ


 ঘটনাসমূহ একটি অপেক্মা অপরটি হইবে মারাড্রক ও उয়ানক। সেদিন আসমান চুরচুর হইয়া পড়িবে। তারকা সমূহ ভয়ে টুকরা לুকরা হইয়া পতিত হইবে। ইशাদর आল্গে নিশ্প্ড হইয়া পড়িবে। সূর্র্রের আলো বে-নূর হইয়া যাইবে। পাহাড় পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। বাচাওয়ালা গাভীগুলি এই দিক ওই দিক ছুটাছूটি করিতত থাকিবে। জঙ্দলের হিং্ত জন্তুঞ্তুি চিৎকার করিতে থাকিবে। জাহান্নাম উজঞ্ঠ করা হইবে। পাহাড় সমূহ উড়িতে থাকিবে। যমীন আরও প্রশ্তু
 কাঁপিতে থাকিবে। ইহার নীচ রকিিত স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য সব কিছু বাহির করিয়া কেनিয়া দিতে। মানুম কিংকর্ত্ব্যবিমূঢ इইয়া দিক বিদিক ছুটাছুটি করিত্ थাকিবে। নিজ্জেদর আমননামা সামনে দেখিতে পাইবে! ফিরিশতারা আসমানের কিনারায় আসিয়া পজ্জিবে। আট ফিরিশত जোমার প্রতিপানকের আাশ বহন করিবে। সেদিন কাহারও কোন কथা গ্গাপন থাকিবে না। যমীন কঁপিয়া উঠিবে। পাহাড় সমূহ ইকরা לুকরা হইয়া উড়িয়া গিয়া নীচে পতিত হইবে। মানুষ প丬 পালের ন্যায়
 ফেনিয়া দিবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। মানুষকে দেথিয়া মনে হইবে বে তাহারা যেন নেশা পান করিয়া নেশাপ্থস্থ হইয়া পড়িযাছে। অথচ প্রক্ত্কক্ষে তাহারা নেশাগ্থস্থ নয় বরং আল্নাহ পাকের আযাবের তয়ে এই অবস্থার শিকার হইবে। বর্তমান ভৃখল্ড পরিবর্তিত হইয়া অন্য এক ভূখভ্ডে পরিনত হইবে। মহ পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় অাল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হইতে হইবে। সমস্ত ভুখল্ড
 দেথিতে পাইবে না। পাহাড় টুকরা টুকরা হইয়া মেঘথজ্ডের ন্যায় উড়িতে দেখা যাই<ে। आসমান ফাটিয়া গগালাপী-লাল চামড়ার ন্যায় হইইয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নেক বা বদ আমল সামনে উপস্থিত পাইবে। বদআামল দেখিয়া ঢাহার নিজ্েে এবং বদ आমলের মধ্যা কোন প্রতিবক্ধক পড়িিয়া যাওয়ার জন্য অকাঙ্যা



দিন যাহার ম্মরণ রাসূলুল্নাহ সাল্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বৃদ্ধ কারিয়া ছাড়িয়াছে। একদা হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্লাহ আালাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত ইইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম आপনি দেখি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তিনি বলিলেন যে আমাকে সুরায়ে হুদ, সুরাঢ়ে ওয়াকেজ, সুরায়ে মুরসালাত, সুরায়ে নাবা প্রভৃত্তি সূরা বৃদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে।

সুতরাং হে অসহায় পাঠক! তুমি তো কুরঅান পাকের শব্দগুলি মুখ উচ্চারণ করিতেছ। অन্যথায় তুমি যাহা পাঠ করিত্ছ। যদি ইহার অর্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে- তাহা হইলেতো তোমার কলিজা ফাটিয়া যাইত। কিয়ামতের ভয়ে রাসূলুল্নাহ সাল্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল সাদা হইয়া গিয়াছছ। কিন্তু তোমার কিছুই হইতেত্ছে না। সুতরাং তুমি ওধু মুখে মুখে কুরআন উচ্চারণ করাকে যথথষ্ঠ মনেে করিয়া ক্ষান্ত হইয়া আছে। তুমি তো কুরআন পাকের ফলাফল্ল হইতে বঞ্চিত থাকিত্তেছ। লক্ষ্য কর, কুরআন পাকে যে সকল বিষয়ের আনোচনা হইয়াছছ কিয়ামতের আলোচনাও তন্ধ্যে একটি। আল্লাহ পাক ঐ দিন্রে কোন কোন বিপদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অনেক নাম উল্লেখ করা হইয়াছে,যাহাতে বিভিন্ন শক্দের মাধ্যমে ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়। অনেক নাম উল্লেখ করিবার ফলে ইহার अন্নক নাম আছে ইহা বুঝানো উদ্লেশ্য নহে বরং বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সতর্ক করা উল্দেশ্য। কারণ কিয়ামতের প্রত্যেক নামের মধ্যে এক একটি রহ্য বিদ্যমান। ইহার প্রতিটি গুণ বাচক নামে এক একটি অর্থ নিহিত রহিয়াছে। यদি তুমি ইহার নামসমূহের পরিচঢ়ে আগ্থহী হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে ইহার নামসমূহ বলিয়া দিতে পারি।
(১) কিয়ামতের দিবস। (২) হাসরের দিবস অণ্থাৎ পরিতাপের দিবস। (৩) লজ্জিত হ্ওয়ার দিন। (8) হিসাব প্রদানের দিন। (৫) হিসাব গ্রহণের দিন। (৬) প্রশ্নের দিন। (9) আগে বাড়িয়া যাওয়ার দিন। (b) kগড়ার দিন। (ু) ভতয়ের দিন। (১০) ভূকস্পের দিন। (১১) উন্টাইয়া দেওয়ার দিন। (১২) বিজলীর দিন। (১৩) সংখটিত হওয়ার দিন। (১৪) শক্ত খটখট আওয়াজের দিন। (১৫) কাপাইয়া দেওয়ার দিন। (১৬) এক ফুঁৎকারের পিছনে দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারের দিন। (১৭) আচ্ছন্ন করিবার দিন। (১b) বিপদদর দিন। (১৯) মিলাইয়া দেওয়ার দিন। (২০) রোজে হাক্কা অর্থাৎ বিপদাপদের দিন। (২১) রোজে চাথখা অর্থাৎ এমন শক্ত আওয়াজের দিন যে আওয়াজ বধির বানাইয়া ছাড়়ে। (২২) মিলনের দিন। (২৩) পৃথকতার দিন। (28) পিছন দিক ইইইত তাড়ানের দিন। (২৫) বদলা লওয়ার দিন। (২৬) আহ্নান করার দিন। (29) आনয়ন কারী দিন। (२b) আयाবের দিন" (২৯) পলায়ন করার দিন। (00) সাক্ষাত্তে দিন। (ভ১) সিদ্ধান্তের দিন। (৩২) বিনিময় প্রদান্নর দিন। (00)

আপদের দিন। (৩৪) ক্রন্দনের দিন। (৩৫) সমবেত হওয়ার দিন। (৩৬) পুনরুথ্থানের দিন। (৩৭) ধমকি প্রদানের দিন। (৩৮) উপস্থাপিত করার দিন। (৩৯) ওজন দেওয়ার দিন। (80) সত্য দিন। (8১) नির্দেশ প্রদানের দিন। (8২) মর্যাদার দিন। (8৩) জমা হওয়ার দিন। (88) পুনরায় জীবিত করার দিন। (8৫) বিজয়ের দিন। (8৬) লজ্জার দিন। (8৭) বড় দিন। (8৮) কঠিন দিন। (৪৯) প্রতিদান প্রদানের দিন। (৫০) দৃঢ় বিশ্বাসের দিন। (৫১) ফূ"ৎকারের দিন। (৫২) কম্পনের দিন। (৫৩) ধমক প্রদানের দিন। (৫৪) অস্থিরতার দিন। (৫৫) লেষ দিন। (৫৬) গন্ত্যস্থলের দিন। (৫৭) প্রতিশ্রুত দিন। (৫৮) সতর্ক দৃষ্টি রাখার দিন। (৫৯) পেরেশানীর দিন। (৬০) নিমজ্জিত হওয়ার দিন। (৬১) মুখপেক্ষীতার দিন। (৬২) বিক্ষিপ্ততার দিন। (৬৩) এলোমেলো হইয়া যাওয়ার দিন। (৬০) নিমজ্জিত হওয়ার দিন। (৬১) মুখাপপফ্মীতার দিন। (৬২) বিক্ষিপ্তততার দিন। (৬৩) এল্লামলো হইয়া যাওয়ার দিন। (৬৪) চন্দ্র-সূর্य ফাটিয়া যাওয়ার দিন। (৬৫) দাঁড়াইয়া থাকার দিন। (৬৬) নির্গত হওয়ার দিন। (৬৭) স্থায়ী হওয়ার দিন। (৬৮) একে অপরকে ক্ষত্গিস্থ করার দিন। (৬৯) চেহারা বিবর্ণ হওয়ার দিন। (90) নির্ধারিত দিন। (9S) প্রতিশ্রুত দিন। (৭২) উপস্থিত করিবার দিন। (৭৩) সন্দেহহীন দিন। (৭৪) অন্তরের গোপনীয় বিষয়সমূহের পরীক্ষার দিন। (৭৫) এমন দিন যেদিনে একে অন্যের উপকারে আসিবে না। (৭৬) यেদিন চক্ষু ঊপরের দির্কে তাকাইয়া থাকিবে। (9৭) यেদিন কোন বন্ধু কোন কাজজ আসিবে না। (१৮) यেদিন কেহ কাহারও কোন কল্যাণ করিতে পারিবে না। (৭৯) যেদিন ধাক্বা দিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। (৮০) যেদিনে অষঃমুখ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষে করা হইবে। (৮-১) বেদিন পিতা পর্যন্ত পুত্রের কোন উপকারে आসিবে না। (b-২) यেদিন মানুষ স্বীয় ভ্রাতা, মাতা, পিতা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে थাকিবে। ইহা এমন একদিন যেদিনে কেহই আযাব ফিরাইতে পারিবে না। এই দিনে মানুষকে অগ্নিদ্মারা শাস্তি পদান করা হইবে। সহায়সম্পত্তি ও সন্তানাদি এই দিনে কোন ঊপ্ররে আসিবে না। এই দিনে অত্যাচারীর কোনকূপ ওজর গ্রণযোগ্য হইটে না। তাহারা অভিশপ্ত হইইবে এবং তাহাদের গন্তব্যস্থলও হইটবে ঋুবই খারাপ। ইহা এমন একদিন ব্যেদিন ওজর গ্রহণযোগ্য ইইবে না। অন্তরের গ্গোপন কথা যাচাই হইঢে এঞং প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যেদিন চস্ষু কোটরীর ভিতর চলিয়া যাইবে। আওয়াজ চুপ হইয়া পড়িবে। একে অপরের দিকে খুব কম দেথিবে। গোপন কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ভুল ক্রটি সামনে দেখা যাইবে। মনুষকে বিতাড়িত করা হইবে। এই দিনের কাঠিন্যতার চাপে বালক বৃদ্দে পরিনত ইইবে! বয়স্কদের নেশাগ্রস্থ বলিয়া মনে হইবে। পাপ পূণ্য ওজন করিবার জন্য দौঁড়ি পাল্ন। স্হাপন করা হইবে। অমল নামা খুলিয়া দেওয়া ইইবে। জাহান্নাম সামনে

জনয়ন করা হইবে। পিপসিতকে প্রচল্ড গরম পানি পান করিতে দেওয়া হইঝে। অগ্নি দপ দপ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। কাফ্সররা নিরাশ হইয়া পড়িবে। চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িবে। নির্বাক দঁफ़াইয়া থাকিবে। হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। সুতরাং হে মানুষ। তোমাদিগকে কিলে খোদা সম্পর্কে ধৌকায় ফেলিয়া রাথिয়াছে? তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া, পর্দার পিছলে লুকাইয়া, মনুষের অন্তরালে
 সাক্য দেওয়া ৫রু করিয়াছছ। এVন বল তোমরা কি করিবে? আমাদের ধ্নংস ছাড়া উभায় কি? কেননা আল্নাহ পাক আমদের সর্বশ্রেণীীর মানুষের কাঢে সাইফ্যেদুল মুরসাनौन সাল্লাল্নাহ জানাইহি ওয়াসান্नাম কে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার উপর প্রকাশ্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়া কিয়ামত্তে দিবলের সমষ্ত অবস্থ আমাদের সামনে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আমাদিগকে সতর্কতার দিকঞ্জনিও নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন

" $ম$ ানুষ্ের হিসাবের সময় নিক্টে জাসিয়া পড়িয়াহে। অথ্র তাহারা এখনও গাফলতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছছ। जাদের প্রভূর পন্ষ হইতে তাহাদের কোন নতুন টপদেশ आাসিলে তাহারা जাহা এমন ক্তত্ত্থীণ ভাবে শ্রবন করে बে ভেন তাহারা ‘্যলায় লাগिয়া बাছ।"
(সৃরা আষ্বিয়া/ আয়াত ১-২)

"কিয়ামত निকটট आসিয়াছে। आার চन্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছছ।" (সূরা কৃমার/ আঃs)

"তাহারা ইহাকে দূরে বनিয়া মনে করে অথচ आমি ইহাকে নিকটে দেशিতে পাইভেছি।"
(সূরা মা-অারিজ/ অায়াত: ৬-9)

"তুমি কি জান! হয়তে বा কিয়ামত নিকটট।"




Uploaded by www.almodina.com

গেদিকে নক্ষ না করা। এমনকি ঐ দিন্নে বিপদাপদ ইইতে মুক্তি লাভের চিন্তা
 গাফল্ততি থেকে আমাদিগকে বাঁচাইয়া স্বীয় সীমাীীন রহমত্রে দ্বারা আমাদের অভাব ইুকু পৃর্ণ করেন।

## জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনা

Cে মিসকীন! তুমি একদু ভাবিয়া দেখ বে কিয়ামঢের মাঠ সরাসরি তোমাকে জ্জিজ্sসাবাদ করা হইবে। তোমার ও থোদায়ে পাকের মষ্যে কোন মাধ্যম थাকিবে ना। জিজ্ঞাসাবাদ কমবেশী যাহাই হউক না কেন wুদ্র झুদ্র বিষয়েও
 শরীর হইতে নির্গত ঘর্মের বিপদ এবং অন্যান্য আপদ বিপদ্দ নিরজ্জিত थাকিবে, তখন বিরাটককায় কড়া ও বদদ্জাজী ফিরিশতারা জাসমাননর কিনারা হইতে উঠিয়া অসিবে। তাহারা গোনাহগার লোকদ্দের কে কপালের উপরিতাগর চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া মহপ্রতাপশালী বিচারক আল্নাহ পাকের সামনে কাঠঠড়ায় উপস্থিত করিবার জনা জদিষ্ট হইবে।

রাসৃলুল্লাহ সাল্নাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেন- অাল্মাহ পাকের কাছে এক ফिরিশত অাছ্। তাহার চঙ্ষুন এক পাতা হইতে অপর পাতা প্শ্ত, এ্রক বৎসর সষর করিবার রাশ্তা পরিমান দুরত্ব। এখন বন, যদি তোমাকে ব্দী করিয়া অা্লাएর সামনে দौড়़ করানোর জন্য এমন একটি ফিরিশতা তোমার কাছছ প্রেরণ করা जাহা হইলে তখন তোমার কি অবश্श হইরে? এত্ড় বিরাটকায় ফিরিশতা হওয়ার পরও
 প্রजাব পরিনক্ষিত হইবে। ইহার প্রতাবে মননুষও প্রভাবান্নিত হইবে। এই সকল ফिরিশতাদদর অবতারন দেথিয়া নবী, সিদীক 3 নেকবান্দা গণ সিজদায় পড়িয়া
 সময় जান্নাহর নেকট্য প্রাঞ্ত বান্দাদের অবস্থ। যথন এমন হইবে তাহা হইলে গোনাহগার নাফরমানদের অবস্থা কি হইতে পার?? চিন্তা কর্রিয়া কি ইহার কিনারা পাওয়া যাইতে পারে? ভয়ে আত?কক ভীত হইয়া তথন কোন এক ব্যক্কি এ্ৰ সকল ফিরিশত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা কর্রিয়া বসিবে बে, আমাদের পরোযারদিগার কি
 ইইয়া পড়িব্ব। ফিরিশতারা जাহাদ্রর প্রশ্ন ऊনিয়া ভ্য পাইবে এবং উफম্বরে

 পবিত্রত বাণ্ণা ওর্রু করিবে এবং উচম্নরে বলিবে ভ্যে, তিনি অমাদের মধ্য হইত্ত

কেহ নহেন, বরং তিনি আরও পবিত্র। তিনি পরে অসিবেন। অতঃপর তাহারা চারদিক হইতে বান্দাদিগকে পরিবেষৃন করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া দাড়াইয়া যাইবে। সকল লোক অপমান ও লা্ঞ্ননায় আচ্ছাদিত হইয়া পড়িবে। তখন অল্লাহ পাকের নিস্নোক্ত বানীর সত্যত প্রমাণিত হইবে।

আল্নাহ পাকের বানী-

"সুতরাং यাহাদদর কাছে রাসুল প্রেরণ করা হইয়াছহ অমি অবশ্যু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব এবং রাসূনণণবেও জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর আমি আমার জানা থেকে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা ওনাইব। আমি অনুপস্থিত ছিলাম ना"।
(সূরা आ‘রাফ/ আয়াত ৬-৭)
অন্য এক আয়াতে বলেন-

"আপনার রবের কসম। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে জ্জিজ্ঞাসা করিব তাহারা যাহা আমল করিত সেই সম্পর্কে।"
(সুরা হিজর/ জায়ত ৯১-১২)
নবীগণকে জিজ্ঞাসা করিবার মাধ্যচে জিজ্ঞাসার সৃচনা হইবে। যथা-

"ब্ণ দিনের কथা ম্মরণ কর, বেদিন আল্নাহ পাক নবীগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন ভে তোমাদিগকক কি উত্তর দেওয়া হইয়াছছ? তাহারা বলিবেন বে এই সম্পর্ক আমরা অবগত নহি। আপনি তো অদৃশ্য সকল গোপনীয বিষয় সম্পক্ক অবগত।" (সূরা মা-য়িদাহ/ आয়াত ১০৮)
সুতরাং ঐ দিন जো নবীগণ পর্যন্ত হশ হারাইয়া ফেনেবেন। অয়ে াতংকে তাহাদের জ্ঞাত বিবয় পর্যন্ত তুলিয়া যাইবেন। ইহা হইতে বুবা যায়- সেদিন অবস্থ। কত্টুহু চরম পর্যায়ে প্ৗীছিবে। কারণ নবীগণরে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে বে আপনাদিগরে তো মনুমের প্রতি প্রেরণ কর। হইয়াছিন। আপনারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়ার পর তাহারা আপনাদিপকে কি উওর প্রদান করিয়াছ্রিল? তাহারা ইश জানা সত্বেও বলিতে পারিবেন না। কারণ ঐ দিনের অবস্থ লেথিয়া এতই ভীত হইয়া পড়িবেন বে তাহাদের বিবেক পর্মন্ত হারাইয়া যাইবে। কি বলি匕েবন স্থির

Uploaded by www.almodina.com

করিতে পারিবেন না। কিংকর্ত্যবিমৃঢ় হইয়া বলিয়া উঠিবেন বে আয় রব আমরা কিছूই জানিনা। आপনি তো সকল জদৃশ্য বিষয়য়াবনী সম্পর্কে সশ্পূর্ণ অবগত आছেন। বাস্তবে তাহাদের এই উত্তর তখন সঠিক ও সত্য। কেননা তখন তো তাহাদের অবস্থ নিজ্জেদর নিয়্ত্রণে থাকিবে না। তাহাদদর বিবেক বুদ্ধি পর্শন্ত বিব্রত হইয়া পড়িবে। জানা বিষয়ও ভুলিয়া যাইবেন। সুতরাং অজ্ঞানত। প্রকাশ রুরা ব্যতীত জার কি উপায়ইবা अবিশশট্ট थাকিবে? হযরত নূহ (আ!) <ে. ডাকিয়া আনা হইবে এবং জ্ভিজাস! করা হইবে বে আপনি কি আপনার প্রতি आমার প্রেরিত
 অতঃপর তাহার উপ্পতদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে বে কোন নবী তোমদের কাছে পয়পাম প্ৗীছাইয়া দিয়াছছন কি? जাহারা জবাব দিবে বে আমাদের কাছছ কোন সতর্ককারী (নবী) আপমন করেন নাই।

হযরত ঈসা (অাঃ)কে ডাকিয়া জানিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে বে, আমাকে বাদ দিয়া আপনাকক ও আাপনার মাতাকে আল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য আপনি কি মনুষষে বলিয়া ছিলেন? তিনি প্রশ্ন ণনিয়াই পেরেশান হইয়া পড়িবেন। সুতরাং বে
 সপ্পর্কে কি ধারনা করা যাইতে পারে? অতঃপর ফিরিশতারা ঊপস্থিত হইবেন। একজন একজন করিয়া নাম লইয়া লইয়া ডাকিতে थাকিবেন। ণই অমুকের পুত্র অমুক। সামনে আসিয়া দড্ডায়মান হও। ফিরিশতার ডাক ఆনিবার সাথে সাথে স্কন্ধের গোশত সমূহ লাফাইতে थাকিবে। হাত পা কૅপিতে কঁপিতত শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। বিবেক বুদ্ধি বিনুণ্ত হইয়া পড়িবে। এইর্পপ পরিস্থিতি দেথিয়া কেই কেহ এই আকাজ্খাও করিতে থাকিবে বে আমাকে यদি হিসাবের জন্য না ডাকিয়া জাহান্নাম নিক্ষে করিত। তাহা হইলেও আমার জন্য কতইনা ভাল হইত। কেননা এইর্পপ হইলে তো আমার বদ আমলর্জেলি তাহাদের সামনে পেশ করিতে ইইত ন! এবং সকলের সামনে এইঙ゙্লি প্রকাশ ইইত না।

জিজ্ঞাসাবাদের পৃর্ব্র অান্নাহ পাকের অরশশের নৃর প্রকাশ পাই্টে। এই নূর দ্বারা হাশররর ময়দান অলোকিত হইইয়া পড়িবে। তথন প্রত্তেক বান্দার এই ধারনা इইবে বে জিজ্ঞাসাবাদ্র জন্য জল্gাহ পাক এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছুন। প্রত্যেকে ধারনা করিরিবে শে তাহার ছাড়া অন্য কেহ ইহ লেখিতে পাইত্তে না। শ্বু তাহাকেই ধর-পাকড় করা হইবে। অন্য কাহাকেও করা হইবে ন।। তথন এমন এক পরিষ্থিতি বিরাজ করিবে। মহাপরাক্রমশালী আাল্লাহ পাক হ্যরভ



মালিকের নির্দেশ পালন কর। তॉহার কাছে উপস্থিত হও। এ সময় জাহান্নাম গোম্বা ও রাগান্বিত थাকি্বে। হ্যরত জিবরাইলের (बাঃ) এই आহবান ఆনিয়া গোস্বার পরিমান অরও বাড়িয়া যাইবে। রাগে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। মাখলুকের দিকে মনেনিবেবশ করিয়া জোরে জোরে হঙ্কার দিতে থাকিবে। লোকজন ইহার জোশ ও বিকট ঋ্বনির হস্কার খনিতে থাকিবে। যাহারা আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছ্, জাহান্নামের রক্ষক তাহাদের প্রতি রাগ ও গোম্বায় অগ্নি শর্মা হইয়া উঠিবে। সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখ ঐ পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরের অবস্থা কি
 হাু নীढে দিয়া পড়িয়া যাইবে। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উর্ধ্রশ্বসে লৗৗড়াইতে থাকিবে। নাফরমান ও জালেম ব্যক্তিরা आফসোস কর্রিয়া বলিতত থাক্বিবে বে হায়। অামরা ঋ্পংস হইয়া গেলাম। এমতাবস্থায় জাহান্নাম প্বিতীয় বার হছ্কার দিয়া উঠিবে। তথन মননুষের ভয় ও জাতংক দ্বিজু হইয়া উঠিবে। ভাহারা শক্তি হারাইয়া ফেলিবে।
 তৃতীয়বার হক্কার দিবে। ফলে মানুষ উপুড় হইয়া অধোমুখ্খ পতিত হইবে। তখন জালেমদের আা্মা যেন जাহাদের গলা পর্যন্ত आসিয়া পড়িবে। নেককার বদকার সকলের বিবেক নষ্ঠ হহইয়া পড়িবে। অত:পর জাল্লাহ পাক নবী রাসূলদ্রর দিটে মনোনিবেশ করিবেব। তাহাদিপকে জিজ্ঞাসা করিবেন বে দুনিয়াতে মনুষ তোমাদের দাওয়াতের কিওাবে জবাব দিয়াছছন? নবী রাসূলপণণর এমন কড়া জিজ্gাসাবাদ দেখিয়া গোনাহগারদুর মধ্যে সীমাহীন जতংক সৃষ্টি হইবে। তখन পিতা পুত্র হইতে, ভাই जাই হইতে, স্বামী--্ত্রী হইতে পলায়ন করিতে থাক্বি। প্রে্যেকে নিজ নিজ সিন্তায় थাকিবে বে না জানি কি হয়? তাহদিগকে একজন একজন করিয়া ষরিয়া অল্লাহর সামনে তাহাদের ঘোট বড় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য আমল সম্পর্কে জিজ্sালাবাদ করা হইবে। তাহাদের হাত, পা এবং সকন অজ-প্রতদ সম্পর্কে জিঅ্জাসাবাদ করা হইবে।

 आলাইशি ওয়াসাল্নাম কিয়ামতের দিনে আমরা কি ম্বীয় প্রতিপালক কে দেখিতে
 कि তোমাদর সৃর্য্য দখিতে কোন অসুবিধা হয়? তাহারা বলিল না! রাসৃনুল্ভাহ
 না था<ক তাহ! ছইলে এই চन্দ্র লেথিভে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তাহারা


বनिতেছি যাহার হাতে আমার জীবন বে, আল্নাহকে দেথিত তোমদের কোন সন্দেই সংশয় ও দ্বিষা করিতে হইবে না বরং স্পষ্ট দেথিতে পাইবে। অতঃপর বান্দাদের সাথ্ তাঁহার সাক্ষ৷ হইবে। তিনি বলিবেন আমি কি তোমাকে সপ্মানিত করি নাই। তোমাকে নেতৃত্ব দেই নাই। তোমাকে সহধর্মিনী প্রদান করি নাই? ঘোড়া উট প্রভৃতি জন্নু তোমার অধীন করিয়া দেই নাই? বান্দা বলিடে श゙া, आমাকে এই সব নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, ঢোমাকক আমার সামনে দॉড়াইতে হইবে, এই বিশাস রাখিতে রি? লে বলিটে না। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন বে তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে। সুতরাং আমিও তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছি।

সুতরাং দে মিসকীন! একদু ভাবিয়া দেখ-যখন ফিরিশতা তোমার বাহ্দ্বয় শক্ত করিয়া ধরিবে। জার তোমাকে আল্লাহ পাকের সামনে দডায়মান করিবে। তিনি তোমাকে সম্মুখে রাথিয়া সরাসরি জিজ্ঞাসা করিবেন, आমি কি তোমাকে বৌবন দান করিয়াছিলাম না? এখন বল- তোমার ব্যৌন কিভাবে কাটাইয়াছ? তোমর জীবনে তোমাকে সু<্যাপ দিয়াছ্ছিলাম না? ইহা তুমি কিসের মধ্যে ব্যয় করিয়াছ? आমি কোমাকে বে ধন-সশ্পদ প্রদান করিয়াছিলাম তাহা কেথথায় কোথায় হইতে অর্জন করিয়াছিলে? এবং এইগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে খরচ করিয়াহ? আমি তোমাকে জ্ঞাের বে সপ্পদ দিয়াছিলাম, ইহা দ্রারা তুমি কি কি আমন করিয়াছ?

সুতরাং তুমি থুব ভাবিয়া দেখ বে যখন আাল্নাহ পাক. এইভাবে তোমার প্রতি প্রদउ निয়ামতসমূহ जার তোমার নাফরমানী গুলি গননা করিয়া করিয়া বলিতে थाকিবেন, তখন তুমি বেমন লজ্জায় পতিত হইবে? यদি তুমি অস্গীকার করিতে চাও। তাহ হইলেও তুমি সাড়িয়া যাইতে পরিবে না। কারণ তখন তোমার অঙ প্রত্গসসমৃহ তোমার বদ আমল अলি প্রকাশ করিয়া দিতে থাকিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- এক্দা আমরা রাসৃলুল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এর সাৃথ ছিলাম। তিনি হাসিলেন। অতঃপর আমদিগ<কে বनিলেন, অামি কি জন্য হাসিয়াছি তোমরা ঢাহা জান? আমরা বলিলাম বে জাল্লাহ ও ত़দীয় রাসৃন অধিক ভাল জানেন। তিনি বनলেন বে, কিযামতের দিটন আন্লাহ পাককের সাথ্থ বান্দার বে সব ক.থা বার্তা হইরে তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কথাবার্তার কথা ম্মরণ ইইয়াছছ। বান্গ। বলিবে- অয় এলাহি। আপনিতো জামার প্রতি জুনুম করিরেন না। আন্নাহ পাক বলিবেন- য়াঁ। কোন প্রকারের জুলুম হইবে ना। লে বলিবে, আয় অন্লাহ! आমি যথন কোন কথা বলিব তখন ইহার সা⿰ীী ফেন আমার মধ্য থেকে নওয়া হয়। অাল্লাহ পাক বলেন, "অজ হিসাব প্রহণের জন্য


লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-্রতঙকে বনিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে। অম প্রত্ গুলি তাহার সমষ্ আমলের কথ্া খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করিবে। অতঃপর যখন তাহার মুখ্র উপর ইইতে সীল সরাইয়া নওয়া ইইবে। তখন সে স্বীয় অক্গ প্রত্গ্গপুলিকে উর্দ্দশ্য। করিয়া বলিবে, তোমাদর ষ্ণংস হ৬ক। তোমরা অমাদের পক্ষে কথ্থা বল নাই। গ্থন্থকার বলেন বে আমাদের অঙসমূহ আমাদের বিব্রুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে মাখলুকের সামনে লজ্জিত করা হইতে আমরা জান্নাহর কাছে आশ্রে প্রা্থনা করি। তবে আল্নাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন বে তিনি মুমিনদের এই बবস্शাকে ঢাকিয়া রাখিবেন এবং তাহাদের অবস্থা তাহাদ্রর ছাড়া অন্য কাহারেও প্রকাশ করিবেন না। কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবর্ন ওমর (রাঃ) এর কাহু জিজ্ঞাসা করিলেন ৯ে লেষ বিচার্র দিতে জাল্লাই পাক কোন কোন বাদ্দার সাথে কানে কালে কথ্া বলিবেন বলিয়া বর্ণিত জাছে। ইহা কিক্রপ হইবে?

এই সস্পর্কে আপনি রাসূলূল্রাহর সান্মান্মাহ আনাইহি ওয়াসাল্নাম-এর কাঢছ কি अनिয়াছছন? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূনূল্নাহ সাল্লা|্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ভে তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্নাহ পাকের এত নিকটবর্তী হইবে ভে তিনি এই ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্ষীয় হাত রাখিবেন এবং তাহাকে জিজ্sাসা করিবেন নে তুমি কি অযুক অমুক অপরাধ কর নাই? সে স্বীকার করিবেবে এবং বলিবে বে যাঁ, করিয়াছি, তখন আল্নাহ পাক বলিবেন বে আমি দুনিয়াতে তোমার এই সকন बপরাধ সমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছি, তখন আল্লাহ পাক বলিবেন বে আমি দুনিয়াতে তোমার এই সকল অপরাধসমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছি। কাহারও কাত্ প্রকাশ হইতে দেই নাই। আজ আমি তোমার এইসব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিত্তেি। হাদীস শরীফে আছছ, রাসূলুল্নাই সান্লাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- বে ব্যক্তি বোন মুমিনের দোম গোপন রাथिবে কিয়ামতের দিতে অল্লাহ পাক তাহার দোষসমূহ গোপন করিয়া রাথিবেন।

এই হাদীছে, এমন লোকের ক্থা বলা হইয়াছে শে অন্য লোকের দোষ গোপন করিয়া রাখে। যদি অনা কেহ তাহার নিজ্জে বেলায়ও কোন অপরাধ করিয়া বসে এবং সে তাহা সয় করিয়া থাকে মানুষ্রে কাছে তাহা প্রকাশ না করে। তাহার অনুপ্शিতিতে এমন কथা বলেনা যাহা অনিলে সে অসন্তুষ্ট হইত- এই প্রকারের ব্যক্তিও কিয়ামরের দিনে হাদীছে উল্নিখিত বিনিময় লাভ করিবে।

यদি মনে কর কোন ব্যক্তি কাহরও দোষ গোপন করিয়াছে। কিন্ুু घটনাচ্র্রে जোমার কর্ণ্ণ পীৗছিয়াছে।

এখন ইহার হেফাজত করা এবং গ্গাপন করিয়া রাথা তোমার জন্যাও একান্ত উচিত। তোমারও ম্বীয় গোনাছহর জনা जয করা উচিত। কেননা কিয়ামতের দিতে

Uploaded by www.almodina.com

তো তোমাকেও মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া কেচেড়াইয়া নেওয়া হইবে। তখন তোমার অবश্থ কি হইবে? তোমার অন্তর কি বলিতে থাকিবে? তথন কি তোমার बাকল উড়িয়া যাইবে না? তোমার হাত পা ভট্যে জড়সড় হইয়া পড়িবে না, তোমার দেহের রং পরিবর্তিত হইয়া পড়িবে না? তোমাকে তো মানুষের সারির মধ্য দিয়া টানিযা লইয়া যাওয়া হইবে। সমম্ত মাখলুক তোমার দিকে চাহিয়া थাকিবে। হে অা্মা! इনে কর ঐ্ৰ অবস্থাটি তোমার হইবে। पूমি ঋুব ধ্যান করিয়া দেখ बে ফিরিশতত ডোমকে এই অবস্থায় ণ্েেকার করিয়া লইয়া যাইবে। এমনকি লেষ পর্যন্ত आল্নাহ পাকের আরশের সশ্মুথ্থ দাঁড় কর্রাইবে। আল্নাহ পাক তোমাকে ডাকিয়া বनिবেন হে আদম সন্তান! आমার কাছে আস। তথন তুমি বিষন্ন বদনে, অস্থির চিভে, ভীত ও আতণকিত অবস্থায়, অবনত দৃষ্টিতে অপমানিত ও নাঙ্হিত হইয়া তাহার নিকটট যাইবে। জাল্লাহ পাক তোমার আমল নামা তোমার হাতত প্রদান করিবেন। ইহাত ছোট বড় সকল গোনাহই লিপিবদ্ধ থাকিবে। তুমি অনেক অপরাধ ও বদজামল ভূলিয়া গিয়াছিলে। কিন্ুু আজ আমলনামা দেথিয়া ঐ সকল বদআমল এখন শ্রণণ হইবে। কত ইবাদতে কত কতি করিয়াছ আাজ তাহা পু্্খানুপ্খ রৃপে অমল নামায় দেথিতে পাইবে। এই সময় তুমি কতইুকু লাঙ্ছিত হইবে? তুমি কতইুকু সাহস হারা হইয়া পড়িবে। তোমার কতটুকু অপারগতত ও অসহায়ত্ব প্রকাশ পাইবে কে জানে? অতঃপর তুমি কোন পায়ে আল্নাহ পাকের সামনে দডায়মান থাকিবে, কোন সুত্থ কथা বলিবে? आার যাহা বলিবে তাহা কোন অন্তর দারা বুঝিবে- কে জানে?

এথন তুমি চিন্তা করিয়া দেথ, যথন আল্লাহ পাক সামনা সামনি তোমার সকল গোনাহখলি তোমাক ম্ষরণ করাইয়া দিবেন। তখন তুমি ক্তটুকু নজ্জায় নিমষ্জিত ইইবে? অর্থাৎ আল্লাহ পাক যথন বলিবেন বে হে আমার বান্দা! তোমার কি আমার সস্পর্কে একদুও লজ্জা হইল না? এখন এইসব দোষক্রুটি লইয়া আমার সামনে आসিয়াছ! তুমি তো আমার মাথলু<কের সশ্পকর্ক নজ্জা কর্যিয়াহিলে যাহার ফলে তাহাদর জন্য ভাল ভাল কাজখুি কর্যিয়াছ। তবে কি তুমি আমার বাদাদের তুनনায় আমাকে নীচতর মনে করিয়াছ? আমি তোমাকে সর্বদা দেখিতে পাইতাম, ইহাকে ঢুমি হালকা মনে করিয়াছ। আমার দর্শনের কোন পরোয়া কর নাই। आমার তুলनায় অন্যের দর্শন বড় মনে করিয়াছ। आমি কি তোমাকে অনেক নেয়ামত প্রদান করি নাই? কিসে আমার সশ্পকে তোমাকে ধোকায় কেলিয়া রাখিয়াছ্ছি? তোমার কি এই ধারনা ছিল বে আমি তোমাকে দখিতেছ্ ন না এবং তোমাকে আমার সম্মুথে আসিতে হইবে না? রাসূনুলুাহ সাল্লাল্মাহ অালাইহি ওয়াসান্নাম বলেন, আান্নাহ পাক প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্gাসাবাদ করিবেন। তথন

আল্লাহ ও বান্দার মধ্য্য কোন পর্দা थাক্টিবে না এবং তাহাদ্রর মৃ্যে কোন দোভাবীও थাকিবে না। এক হাদীছছ আছহ বে রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি

 পাক বান্দাকে উল্লেশ্য কর্রিয়া বनি<েন বে অামি কি তোমাকে নেয়ামত দান করি নাই? आমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ লেই নাই? সে বলিরে- কেন দিঢেন না। आপনি এই সব কিছুই দিয়াছ়ন। আল্লাহ পাক আবার জিজ্ঞাসা করিবেন বে আমি কি তোমার কাছ্ রাসূল প্রেরণ করি নাই? সে বলিবে নিষ্চয় প্রেরণ করিয়াজছন। অতঃপর লে ডান দিরে দেথিবে অগ্নি ব্যতীত অन্য বিছूই পাইবে না। বাম দিটে দেথিবে শ্বু অন্নিই দেথিতে পাইবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ঔ্র অন্নি इইতে đॉচিয়া थাক। দান করার মাধ্যডন অগ্নি হইতে বौঁা যায়। যদি অধিক না পার তাহা হইলে অর্ধটি খেজুর হইলেও দান করিয়া অগ্নি হইতে ধíচিবার উপায় অবলষ্ন কর। यদি ইহাও সষ্বব না হয় তাহা হইলে পবিত্র ও নেক কথা বলিয়া হইলেও জাহান্নাম হইতে আঘ্যরহ্ম কর।

হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে মাস্দদ (রাঃ) বলেন, তোমরা পৃর্নিমার চাদের সামনে দাঁড়াইলে বেমন প্রত্যে<ে পৃথক পৃথকভবে পুর্নিমার চাদের সামনে দॉড়াইয়াছ বলিয়া মনে হয়, ঠিক এই ভাবেই তোমর! পৃथক পৃথক ভাবে আল্মাহ পাকের সামনে দাড়াইতে হইবে। তখন জাল্লাহ পাক বলিবেন, হে ইবনে জাদম! কি জিনিসে তোমাকে অমার সম্বc্ধে ধোকৃয় কেলিয়াছছ। হে ইবনে আদম! তুমি যাহা
 দিগকে কি জবাব দিয়াছ? হে ইবনে আদম! ভে জিনিস দেথা আমি তোমার জন্য অবৈধ করিয়া ছিলাম তুমি যখন তাহা দেথিতেছিলে তৃন কি আমি তোমার চক্ুু দেথিতে পাইয়াছিনাম না? आমি ब্যেবব বিষয় শ্রবন করা তোমার জন্য অবেধ করিয়াছিনাম ঢুমি যখন তাহা শ্র্বন করিতেছিলে তখন কি जামি তোমার কর্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম না? এইভাব জিজ্ঞেসা করিতে থাক্তিটে। এমনকি ঢাহার সকর जল্গ প্রত্য; সষ্বন্ধে অনুর্木 জিজ্sাসাবাদ করিবেন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন বে, বান্দা যতত্ষন পর্যন্ত চারটি প্রক্লের জবাব না দিতে পারিবে ততক্ষন পর্যন্ত সে আল্লাহর সামনে থেকে পা উঠাইতে পারিবে না। (د) ঢাহার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হইবে। কিভবে জীবন যাপন করিয়াছ্। (২) ঢাহার ইলম সম্পকক প্রন্ল করা इইবে বে সে ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করিয়াহ্।। (0) লেহ সশ্পর্কে জিজ্ঞসা ক্যা হইবে। কি কাজের মধ্যে তাহার লেছ লিঞ্ত ছিল। (8) जাহার ধন-সশ্পদ সশ্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হইবে। (কোথায় থেবে উপার্জন করিযাएছ এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছে)। সুত্রাং (হ মিসকীন! ঐই

জিজ্ঞাসাবাদদর সময় তোমার কতইুকু লজ্জা হইবে, ভাবিয়া দেথিয়াছ কি? ডুমি কতবড় आশংকায় ভুগিবে! কেননা দুই অবস্থার বে কোন এক অবস্থা তোমার জন্য হইতে বাধ্য। হয়তো তোমাকে বলা হইবে বে- দুনিয়াতে বেভাবে জাম তোমার গোনাহসমৃহ গোপন করিয়া রাথিয়াছিনাম। আজ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। এই অবস্থায় তুমি থুব অনন্দে থাকিবে। পৃর্বাপর সকলে তোমার প্রতি ঈর্বা করিতে थাকিট্রে। কারণ তুমি সবচেট্যে বড় পুরস্কার পাইয়াছ। অथ্বা ফিরিশতাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহারা বেন তোমাকে বশী করিয়া গলায় বেড়ী পরাইয়া দেয়। অতঃপর জাহন্নামে প্রবিষ্ঠ করায়। এই অবস্থায যদি আসমান यAীন তোমার অবস্থা দেথিয়া ক্রন্দন করে তথন তোমার বিপদ অারও অধিক হইবে এবং তোমার আফসোস আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্য বে তুমি অল্নাহর ইবাদতে গাফলতি করিয়াছ ও নশ্বর পৃথিবীর কারণণ অােোত বরবাদ করিয়াছ।

## আমলের ওজন

आমলের ওজন সস্পর্কে চিন্তা ফিকির করিবার ক্ষেত্রে অসতর্ক ও ঊদাসীন থাকা উচিত নরে। आমলনামা প্রদান্নর সময় আমলনামা ডান হাত্ আাে না বাম হাতে আলে এই ব্যাপারেও বেখবর থাকা ঠিক নয়। আল্নাহ পাক মানুষরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত ইইয়া পড়িবে।

এক প্রকারের লোক যাহাদের আমল নামায় কোন সওয়াব নাই। কৃষ্ণ ज্রীবা বিশিষ্ট এক প্রাণী তাহাদ্র উদ্দল্যে জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। পাখী
 একাটি করিয়া তুলিয়া জহান্নামে নিক্ষে করিবে। জাহান্নাম তাহাদিগকে গলধঃকরন করিবে। তাহাদিগকে জাহ্মান করিয়া বলা হইরে বে তোমরা চিরদিন্নে জন্য দুর্তাগা কথনও ঢোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে না। দ্বিতীয় প্রকারের লোক, যাহাদ্দর जামল নামায় কোন বদজামল বা গোনাহ থাকিবে না, এক ঘোষক ঘোষনা করিবেবে বে यাহারা সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিত তাহারা দাড়াইয়া যাও। এই ঘোষনা ఆनिয়া আান্নাহ পাকের প্রশংসাক্ররীরা দাড়াইবে এবং জান্নাতত প্রবেশ করিবে। তাহাब্জুদ্দর নামাय পাঠকারীদদর সাথথও অনুরুপ आচরন করা হইবে। অতঃপর যাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য তাহাদিগকে आল্নাহর ম্মরণ হইতে বিরত রাথিতে পারে নাই। তাহাদের জন্যও অনুরপ মোষণা দেওয়া হইবে। जাহাদের সৌতগ্যশাनীতার কथা মোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাও বनिয়া দেওয়া হইবে শে কোনদিন তাহারা দুর্ভাগোয সম্মুখীন হইবে না। তৃতীয় প্রকারের লোক যাহাদের আমল সৎ ও অসৎ আমলের দ্বারা মিশ্তিত। কিছू সৎ আমলও করিয়াছে। আবার কিছू অসৎ जমলও করিয়াহে। তাহদদর সমুদয় আমল সপ্পর্কে তাহদদর নিজেদের জানা থাক্টিবে না।

অथচ আল্লাহ পাককর সামনে তাহাদের কোন আমল গোপন থাকিবে না। সব কিছু প্রকাশিত থাকিবে। আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে তাহাদের সমুদয় অবস্থা তাহাদের সামনে ুুলিয়া দিটেন। তিনি यদি তাহাদদর কমা করিয়া দেন তাহা হইলো

 প্রদান করেন তাহা হইলে তাহারা বেন বুঝিতে পারে বে তিনি তাহাদের প্রতি অবিচার করেন নাই। বর্ং তাহারা প্রকৃত পক্কেই এই শাস্তি পাওয়ার ব্যোগ ছিল। তাহাদের প্রতি ন্যায়বিচারই করা হইয়াছ্। এইজনাই তাহাদের আমলনামা উড়াইয়া जেওয়া হইবে। নেকী-বদী ওজন করিবার পাল্না কায়েম করা হই<ে।
 হাত্ পড়ে না বাম হাতে পড়ে, এই চিন্তায় দিশাহারা থাকিবে। এই দিকে কাটার দিকে দেথিত্ থাক্বিবে ভে নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় না হালকা হয়। এই সময়টা বড়ই সংকটপূর্ণ ও ভীতিকর সময়। ভয়ভীতির কারণে মাথলুরের বিবেক পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। অপর এক স্থান হইল- পুনসিরাত।

হযয়ত आনাস (রাঃ) বলেন, যাহার পাপ-পুণ্ড ওজন করা হইবে- उজন করিবার সময় जাহাকে পাল্নার মধ্যতাগ आনিয়া দॉড় করিয়া দেওযা হইবে। তাহার জন্য একজন ফিরিশতা নির্ধরন করা হইবে। यদি ঢাহার নেকীর পাল্লা ভারী হয় তথন ফিরিশত অতি উচम্বরে ঘোষনা করিতত থাকিবে। মাঠঠ উপস্থিত সকন মাখनুক রিিরিশতার ঘোষণা अনিতে পাইবে। সে ঘ্যাষণা করিরে মে, অমুক
 সে অর কথনও দুর্ডপগ্যের হুথও দেথিবে না। यদি তাহার নেকীর পাল্লা হালকক হয়। অার পাপ্র পাল্লা ভারী হয়। তাহা হইলে এই ফিরিশতা মনুমরক ওনাইয়া দোষণা করিবে বে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভাগা। সে কৃনও সৌতগ্যের অধিকারী হইবে না। नেকীর आল্লা হালকা হইলে জাহন্নামের ফিরিশতা লোহার ऊর্টু হাতে নইয়া এবং অগ্নির পোশাক পরিধান করাইয়া তাহাদিগক্ক গ্থেণ্তার করিবে এষং তাহাদিগকে জাহন্নাম্ লইয়া যাইবে।

রাসূন্ম্গা সাল্লাল্নাহ জাनাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন অল্নাহ পাক
 করিবার লোক তাহদ্দিপকে জাহান্নাম্ প্রেরণ কর। হযরত আদম (অাঃ) বলিবেন,
 হাজার নয়শত নিরান্বই জন। সাহাবাभণ ইহ अनिয়া হত্বাক হইয়া পড়িলেন।


Uploaded by www.almodina.com

বলিলেন, তোমরা ভগ্নোদ্যম হইওনা। সাহস হারাইয়া ফেলিও না। কেননা সমগ্八 মানুষের মৃ্যে ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা এত অধিক হইবে বে তাহাদের প্রতি হাযারের তুলনায় তোমরা হইবে একজন। আল্মাহর কসম করিয়া বनিতেছি বে, যত লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে তন্মধ্যে তোমরা হইবে এক তৃতীয়াংশ। বর্ণনাকারী বলেন ভে সাহাবাগন এই ঘোষণা তনিয়া আলাহ পাকের প্রশংসা করিলেন এবং আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম পুনরায় বলিলেন- ঐ সত্বার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার কুদরতী হাতে আমার জীবন, আমি আশা করি যে তোমরাই হইবে অধিক জান্নাতী। তোমাদুর সংখ্যাকে ইয়াজুজ মাজুজ্জের সং্য্যার তুলনা করিয়া এইভাবে বলা যায় यে মনে কর একটি গরুর সমস্ত দেহ কাল, কিন্তু ইহার দেহে একটি মাত্র লোম সাদা, গরুর লেহহর সাদা লোমটি হইল তোমাদের সংখ্যার উদাহরণ। আর ইহার দেহের সমস্ত কাল লোমগ্তলি হইল তাহাদের সংথ্যার উদাহরণ।

## অন্যান্যদের হক প্রদানের আলোচনা

নেকী ও পাপ ওজন করিবার সময় মানুষ কতইুকু ভীত ও আতংকিত থাকিবেইহার আলোচনা তো হইয়াছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব আমলের ওজনের সময় পাল্নার কাঁটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে। না জানি তাহার আমলের পাল্লার কি অবস্থা হয়? यদি তাহার আমলের পাল্লা ভারী হয় তাহা ইইলে সে অস্থিরতা মুক্ত হইল। আর यদি পাল্লা হালকা হয় তাহা ইইলে ঢো প্রজ্জুলিত অগ্নিই তাহার জন্য নির্ধারিত।

তবে যাহারা কিয়ামতের ময়দানের হিসাব নিকাশ ও আমলের ওজনের আশংকায় আতংকিত হইয়া দুনিয়ার জীবনেই নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজ্রের আমল ও কথাবার্তা শরীয়তের ওজন করিয়া চলিয়াহছ, আজ তাহারা মুক্তিলাত করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তোমার হিসাব গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ কর। তোমাকে ওজন করিবার পূর্ব্বে নিজে নিজকে ওজন কর।

কোন ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজে, গ্রহণ করার অর্থ মৃত্যুর পূর্বে খালেছ ভাবে তাওবা করা। আল্নাহ পাকের পক্ষ হইতে বান্দার প্রতি যেসব ফরজ আহকাম নির্ধারিত ছিল, এই সবে কোন প্রকার র্রুটি থাকিন্নে তাহা পূর্ণ করিয়া লওয়া। যাহারা কেনন প্রকার হক পাইবে, তাহা পুরাপুরিভাবে আসায় করিয়া দেওয়া। মুখ ও হাতের দ্বারা যাহাদের ইজ্জত সশ্মান নষ্ঠ করিয়াছে এবং অন্তর দ্বারা যাহাদের প্রতি কুধারনা করিয়াছে, সেগুলি ক্যা করাইয়া লওয়া। মানুষের মন ঋুশী রাখা। এমর্নকি মৃত্যুর সময়ও যেন কাহারো হক বা অধিকার ঘাড়ে না থাবে। এমন ব্যক্তি হিসাব বাতীতই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

তাহার দায়িত়্ে অন্যান্য লোকের ব্য সমস্ত হক ছিল यদি তাহা পরিশোধ করিবার পূর্ব্ব মরিয়া যায়, তাহা হইলে কিয়ামত্র দিন হকদারেরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে। কেহ তাহার হাত ধরিবে। কেহ তাহার মাথার চুল ধরিবে। কেহা তাহার জামার কলার ধরিয়া বনিবে, ঢুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলে। কেহ বনিবে, তুম্মি আমাকে গালি দিয়াছিলে, কেহ বলিবে, তুমি আমাকে বিদ্রিপ করিয়াছিলে, কেহ বলিবে, বেচাকেনা করার সময় তুমি আমাকে ধোকা দিয়াছিলে, কেহ বলিবে- তুমি আমার ধন-স়শ্পদ নুট করিয়াছিলে, বেচাকেনার সময় তোমার জিনিসের দোষজ্রিট গোপন রাখিযা আমার প্রতি প্রবধ্পনা করিয়াছিলে, কেহ বলিবে ও তুমি বিজ্রি করিবার সময় তোমার জিনিসের মুল্য বলিডত গিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলে, কেহ বলিবে, তুমি জানিতে বে আমি অভাবী ছিলাম জার তোমার কাছেও আমাকে প্রদানেন মত সম্পদ ছিন কিন্তু তুমি আমাকে এক বেলা খাদ্যও দাও নাই। কেহ বनিবে, তুমি জানিতে বে आমি অত্যাচারীত ছিলাম। তোমার অত্যাচার প্রতিরোধ করার ফ্মত ছিন। কিন্ুু पুমি আমার সহায়ত কর নাই এবং অত্যাচারীকে ফ্ষমার চোেে দেথিয়াছ।

সুতরাং হে আা্য!! ঐ সময় ঢোমার কি অবস্থা হইবে যथন হকদার তোমার দেহ তাহার নখ গাড়িয়া বসিবে। 心োমার জামার কলার চাপিয়া ধরিবে। ঐইভাবে যथन লেথিবে শে তোমার কাছে হক পাওনাদারের সংখ্যা অধিক তথনতো তুমি अস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িবে। এমন কি তুমি দুনিয়াতে থাকাবস্शায় যাহার সাথথ এক টাকারও লেनদেন করিয়াছ অथবা কাহারও সাথে এক বৈঠকে বসিয়াছ অথচ সে তোমাব কাছে কিছু পাইবে বা লে তোমার কাছে কোন কিছুর হকদার। তুমি তাহার গীবত করিয়াছ বলিয়া বা তাহার কোন কিছুর থেয়ানত করিয়াছ বলিয়া অथবা কুদৃষ্টিতে তাহাকে দেথিয়াছ বলিয়া বা অন্য বে কোন কারণেই হউক না কেন সে जোমার কাছে কোন না কোন ভাবে হক্দার। এই সন হকদার যথন তোমাকে ঘিরিয়া ধরিভে। তখন তুমি স্বীয় প্রতুর প্রতি স্বীয় গর্দান ঝুকাইয়া দিবে এই আশায় বে তিনি তোমকে তাহাদের হ়াত থেকে ছুটাইয়া দিবেন। তখন তোমার কর্নে অাল্লা পাকের এই ঘোষণা পৌছিবে।


অর্থাৎ প্রত্যেকে ব্যক্তি যাহা করিয়াছ্ আজ ইহার বিনিময় পাইবে। আজ কোন প্রকার জুলুম হইবে না।"
(সূরা মু-মিন/ आয়াত ১৩)
তথন তো তোমার কনিজা ফাটিয়া যাওয়ার ঊপক্রম হইতে। তোমার বিশ্বাস ইইয়া যাইবে ভে, তোমার কোন উপায় নাই। তুমি ঞপসসের পথে চলিয়াছ। তখন তোমার আ কথা ম্রণ হইবে যাহা তোমাকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য রাসূল্লাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে তোমাকে ওনাইয়া ছিলেন।

"‘জালেমরা যাহা করিতেছে আান্নাহকে তোমরা তাহা হইতে বেখবর মনে করিতে না। তিনি তাহাদিগকে ঐ দিন পর্যন্ত সময় দিয়াছুন যেদিন চোখ উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। তাহারা উর্ג্রশ্বাসে দৌড়াইতে থাকিবে। নিজেদের দিকেও দৃষ্টি ফিরাইতে পারিবে না এবং তাহাদের অন্তর উড়িয়া যাইবে।"
(সূরা ইব্রাহীম/ আয়াত 8২-8৩)
অতএব মানুমের ইয়্যত সম্মান নষ্ট করিয়া এবং তাহাদের ধন সম্পদ লুটপাট করিয়া যত খুষীই হওনা কেন বেদিন তোমাকে ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া শাসনের ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সেদিন না জানি আজকের ঋুশীর তুলনায় তোমাকে কত অধিক পরিতাপ করিতে হয়। তখন তো তুমি হইবে निঃग্ব অসহায়, মুখাপেফ্মী এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত। একদিকে হকও পরিশোধ করিতত পারিত্ছ না আবার কোন ওজর অপত্তি গহযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতেছ না। অধিকন্তু যে नেকী গुলি উপার্জন করিবার জন্য তোমার সারাটা জীবন ব্যয় করিয়াছ আজ তাহা হকদারদের হক আদায় করিবার বিনিময়ে তাহাদিগকে দিয়া দিতে ইইতেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুলুাহ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নিঃস্ব তাহা তোমরা বলিতে পার কি? সাহাবাগন বলিলেন যে যাহার হাতে টাকা পয়সা বা মাল লৌলত নাই সে হইল নিঃস্ব। রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্লেলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব যে নামায, রোयা, হহ্ব্ব যাকাত প্রভৃতি আমল লইয়া কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই ব্যক্তি হয়তো বা কাহাকেও গালি দিয়াছে বা কাহারও প্রতি অপবাদ লেপন করিয়াহে বা কাহারও মাল আ丬্মসাৎ করিয়াছে বা কাহাকেও খুন করিয়াছছ বা কাহাকেও মারিয়াছে। এই কারণে তাহার হকদারদের প্রত্যেককে তাহার নেকী গুলি বট্টন করিয়া নেওয়া হইবে। যদি তাহার নেকীর দ্বারা হকদারদের হক আদায় পুরা না হয়। ঢাহা হইলে হকদারদের গোনাহগ্গি তাহার উপর অর্পন করা ইইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হে আা্ম! ঐ দিন তুমি কি বিপদে পতিত হইবে- বিষয়টি এ্রকাু গডীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ। প্রথমতঃ তুমি যে সকল আমল করিতেছ সে গুলিতে রিয়া বা

[^1]লৌকিকত থাকার কারণে এবং শয়তানের ধোকা ও প্রবঞ্ঞার কারূণ সেগুলি ফ্লদায়ক টিকিয়াই थাকিতে পারিতেছে না। অনেক দিন মেহ্নত পরিশ্রম করার एলে यদি দूই একটি আমল নিরাপদে টিকিয়াও যায় তাহাও আবার হকদারেরা ইহার পিছনে পড়িয়া নইয়া যাইবে। यদি তুমি দিনভর রোজা রাখ অার রাত্রে জাগিয়া নামাय পড় ইহার পরও নিজের কথাবার্তা, চনাফেরা, কাজ কর্ম হিসাব করিয়া দেখ, সশ্ভবতঃ ঢোমার ইহাই স্মরণ হইবে বে হয়তো এমন কোন দিন যায় নাই, বে দিন তোমার জিহা কাহারও না কাহারও গীবত করে নাই। যাহা তোমার সমষ্ত নেকী গুলি খাইয়া কেলিয়াছে। আর অন্যান্য পাপকার্य তো অছছই। কোন খান হয়তো হারাম খাইয়াছ। কোন খানে হয়তো সক্দেহযুক্ত অর্থ ঊপার্জন করিয়াছ। হয়তবা ইবাদতে অলসত কর্রিয়াছ। এমতাবস্शায় কিয়ামতের দিতে সওয়ারের মাধ্যে অন্যের হক পরিশোধ করিবার কি আশা হইতে পারে? ইহা जো এমন এক দিন ব্যেিন শিং বিशীন প্রাণী শিং বিশিষ্ট প্রাণী থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।

হযরত आবু দারদা (রাঃ) থেটে বর্ণিত। রাসূনুলুাহ সাল্না|্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি ছাগল কে নড়াই করিতে দেখিনেন। তিনি আমাকে জিজ্gাসা করিলেন, তুমি কি জান বে ইহারা কেন লড়াই করিতেছে। আমি বলিলাম, না! তিনি বলিলেন, কিন্তু আল্নাহ পাক জানেন। তিনি অতিসত্তর কিয়ামত্রে দিনে ইহাদিগের ম্ব্যে ফয়সাना করিবেন। কুর্ান মজীদে আছ-

"জমীजের উপর বে সব জন্তু বিচরণ করে এবং শে সব পঞ্ষী ডানা बেলিয়া


হযরত জারু হোরায়া (রাঃ) «ই জায়াততর তাফস্সীরে বলেন, কিয়ামতের দিন সকল মাখলুকের পুনরুথান হইবে। চতুশ্পদ জন্তু, পাখী প্রতৃতিও। অাল্gাহ পাক ইনসাফের সাথথ বিচার করিতে থাকিবেন। এমনকি শিণবিহীন জন্তুও শিংবিশিষ্ট জন্তু হইতে প্রতিশোধ গহণ করিবে। অতঃপর অাল্মাহ পাক ইহাদিগকে বলিবেন বে তোমরা মাটি ইইয়া যাও। তখন কাফ্েরর। আফসোস করিয়া বনিতে থাকিবে হায়! অমরাও यদি মািি হইয়া যাইতাম।

সুতরাং হে মিসকীন আi্ম! यদি সেদিন তোমার আমলনামাত কোন সওয়াব দেথিতে না পাও লেদিন তোমার অব্श্গ कি হইট্ব? ভুমি তো দুনিয়াত অনেক কৃ কর্রিয়া সওয়াব উপার্জন কর্রিযাছিলে তথন আযলনযা শৃন্য দেথিয়া বলিয়া উঠিcে-

আমার এত কট্টের সওয়াব ণ্তলি কোথায়? তোমাকে বলা হইবে বে তোমার সওয়াবসমূহ কোমার কাছে পাওনাদারদের আমল নামাতে চলিয়া লিয়াছে। তুমি দেথিটে বে তোমার আমলনামা পাপে ভরপুর। অথচ দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় পাপ হইढত বাঁিিবার জন্য কতইনা কষ্ঠ সহ্য করিয়াছিলে। তুমি বলিবে শে আয় পরোয়ারদিগার। আমি তে এই সকন পাপ কথনও করি নাই। তিনি উত্তর দিবেন যে এই সকল পাপ তোমার কৃত নয়। বরং ঐ সকল লোকের পাপ তুমি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যাহাদের গীবত করিয়াছিলে, যাহাদিগকে গালিগালাজ করিয়াছিলে, কষ দিয়াছিলে, বোকেনা, সঙ্গে থাকা, কথাবার্ত বनা, আনাপ আলোচনা, নসীহত করা, শিকা প্রদান করা এবং অনান্য বিষয়ে সীমাতিক্রম করিয়াছিলে। ইशাদের বিনিময়ে তাহাদের পাপসমূহ তোমাদের আমলনামায় চলিয়া আসিয়াছে। एযরত আদ্মুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূনুল্নাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন, আরব লেশে আবার প্রতিমা পৃজা ₹ওয়ার ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ুু সে এখন जোমাদের দ্বারা এমন কাজ হওয়ার উপরই সন্তুষ্ট থাকিবে যাহা প্রতিমা পুজার তুননায় ছোট কিন্দু তাহা ধ্ষংসাত্যক। সুতরাং যथাসষ্ব জুলুম অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা মানুম পাহাড়সম ইবাদভ বন্দেগী নইয়া কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। লে ধারনা করিবে বে এই সব ইবাদতের বিনিময়ে অাল্লাহপাক তাহাকে রেহাই দিয়া দিবেন। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে হে এলাহি! অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি জুলুম করিয়াছিন। বन প্রয়োগ করিয়া আমার টাক্স পয়সা ছিনাইয়া লইয়াহিন। জাল্গাহ পাক বলিবেন বে- তাহার প্রাপ্যের বিনিময়ে তাহার সওয়াব হইতে কিছু সওয়ার তাহাকে দিয়া দাও। এইভাবে একজন এক্জন করিয়া হকদার হকের দাবী করিবে। হকের দাবী মিটাইতে গিয়া তাহার সওয়াবের এক এক অংশ প্রত্যেক হকদারকে দিতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত তাহার কাছে একটি সওয়াবও অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহা একটি উদাহরণণর মাধ্যমে বুঝা যায়। বেমন- কয়েকজন মুসাফির। এক জঙলে ঊপস্থিত হইল। তাহাদের কাত্ লাকড়ি ছিল না। সকলে এই দিক ঐদিক থেকে নাকড়ি জমা করিল। অতঃপর आधুन জ্রোইয়া লাকড়িখিলি পুড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেনিন। মানুষের গোনাহও অনুর্র। নিমিষের মধ্যে সমষ্ত উপার্জন খতম করিয়া ফেলে।

"নিশ্যই আপনি মরিবেন। তাহারাও মরিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন রবের সামরে आপারারা ঝগড়া করিবেন।" (সৃূা যুসার/ অায়াত ৩--৩)

এই অায়াত অবতীণ হওয়ার পর হযরত যুবায়র (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলূন্লাহ সাল্লাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম! দূনিয়াত্ আমরা একে অপরের সাথে বে आচরন করিয়াছি। তাহাও কি গোনাহের সাথে ব্যোগ করা হইবে। রাসূলুল্নাহ সাল্লান্মাহ জালাইহি ওয়াসাল্মাম বলিলেন, যাঁ, আাচার আচরন ও লেনদেনের জনাও ডুপিতে হইবে। এমনকি প্রত্যেক হক্দারের হক পরিশোধ হইবে। হযরত যুবায়র (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম : তাহা হইলেও তো বিষয়ীট বড় কঠঠন।" সুতরাং ঐ আ দিন্নে কাঠিন্যতা। কত মারা|্মক হইবে ৯ে দিন একটি কদমও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখা হইবে না এবং একটি शা\%্গর, এক লোকমা খাদ্য এবং একটি শদ্দও যাচাই বিহীন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ন।। ব্রং অত্যাচারিত অত্যাচারী হইত্ত এতলুদ্দ জিনিসেরও প্রতিশোধ গহণ করিবে। হযরত জানাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসৃলুল্লাহ সাল্নাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মানুষকে খতনাবিহীন, উলস ও কাझান অবश্থায় উথিত করিবেন। সাহাবাগন জিজ্ঞाসা করিলেন বে ইয়া রাসূন্লাহ সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম কাপান কি বুবান্না
 অতঃপর অল্মাহ পাক তাহাদিগকে ডাক দিবেন। কাছের এবং দুরের সকল লোক তাহার ডাকের আওয়াজ সমভাবে ঔনিতে পাইবে। তিনি বলিবেন, আমি বাদশাহ। आমি কাহারও থেকে প্রতিশশাষ গ্থণ করি না। তবে যদি কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের বোপ্যত অর্জন করিয়াছ্ অথচ কোন জাহান্নামী বাক্তি তাহার কাছে কোন প্রকার হক পাইবে। জাহান্নামী ব্যক্তি এই জান্নাতী হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় হক জাদায় না করিবে ঢতক্ষন পর্যন্ত জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে ना। অनুর্রপভাবে কোন জান্নাতী ব্যক্তি কোন জাহান্নামী ব্যকি হইতে কোন হক পাইবে, জাহান্নামী ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেওয়ার পৃর্বেই জান্নাতী ব্যক্তি জাহান্নামী হইঢে স্ఫীয় হক আদায় করিয়া ছাড়িবে। এমনকি একে অপরকে একটি চড় মারিয়া थাকিল্লেও ইহার প্রতিশোষ গ্গহণ করিতে। হযরত আনাস বলেন শে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম আমরা উলগ থতনা বিহীন ও কাগ্গাল অবश্থায় উথिত इইলে बপরের হক आাদায় করিব কিতাবে? তিনি সাল্লান্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলিলেন ৫্য এই জদায় সওয়াব ও গোনাহ বিনিময় করার মাধ্যমে হইবে। সুতরাং হে অল্লাহর বান্দারা। আ/্রাহকে তয় কর। বান্দাদের হক অর্থাৎ তাহাদের মাল না হক ভাবে কুক্ষিগত করা হইতে, তাহাদিগকে অসম্মান করিতে, তাহাদের অন্তiরে কষ্ঠ দেওয়া হইতে এবং তাহাদের সাথথ অসদাচরন করা
 সবের সাথথ আল্নাহর ক্যা ও মার্জন্। অতিসত্বর সস্পর্কিত হইবে। পহ্ষান্তরে বাল্দার

বে সব হক অপর বাদ্দার দায়িত্বে থাকিবে। ইহ হইতে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাড করা মুশকিন यদিও কাহারও দায়িত্gে অন্য কাহারও হক থাকে। অথবা বলপৃর্বক কাহারও অর্থ ছিনাইয়া লইয়াহে। কিন্ডু পরবর্তী কালে তাওবা করিলেও হক্দার হইতে মাফ করাইতে পারে নাই বা মাফ করাইবার কোন পথ ছিল না। এমতাবস্থয় তাহার উচিত বেশী বেশী সওয়াব উপার্জন করা যাহাতে অন্যের হক আদায় করতঃ মুক্তিলাভের ক্ষেে্রে সওয়াব গুনি কাজ্জ আসে।

কিছू নেককাজ এমন রহিয়াছে याহা বান্দা পুরা এখলাসের সাথে করে। সে এবং जাল্নাহ ব্যতীত অন্য কেহ এই সম্পর্কে অবগত থাকে না। এমন কাজের দ্বারা বান্দা অল্লাহ পাকের বিশেষ बেহেরবানীর অধিকারী হয়। আর এই মেহেরবানীর ফলে আা্লাহ পাক বান্দার উপর অন্যের বে হক রহিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। एযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূনুল্নাহ সান্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম এর দরবারে বসিয়া ছিিাম। ऐঠাৎ তিনি হাসিলেন। এমনকি হাসির কারণণ তौহার দন্ত মোবারকও দেখা যাইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূনূল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অপনার জন্য আমার পিতামাত কুরবান হউক। ইয়া রাসূনূল্মাহ সান্মাল্নাহ আাাইহি ওয়াসান্লাম! অপনি কি জনা হাসিলেন? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মষ্য হইতে দুইজন লোক আল্লাহ পাকের সামনে নত্জানু হইয়া বসিল। তন্মধ্যে একজন আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করিল ৫ে ইয়া আল্নাহ! আমি ইহার কাছে কিছু পালন্যা आাছি। সুতরাং তাহার দ্বারা আমার হক আমাকে আদায় করাইয়া দিন। অান্নাহ পাক অণী ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি তাহার হক তাহাক্ক দিয়া দাও। সে বলি<ে, ইয়া আল্লাহ! আমি তাহ কিতাবে আদায় করিব? আমার কাছে তো কোন সওয়াব নাই। আল্নাহ পাক পাওনাদার কে বলিলেন- তুমি এখন কি করিবে? তাহার কাছে তো কোন সওয়াব নাই। সে উজ্তর দিবে বে তাহা হইলে সে আমার পাপের রোঝা বহন কふুক। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, এই ক্থা বनाর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম এর চক্ষুদ্য অশ্ৰ ভরাক্রান্ত হইয়া পড়িল, -তিনি কঁদিদ়া ফেলিলেন। তিনি সাল্লাল্নাহ অলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিলেন এই দিনটি বড়ই সংকটপৃর্ণ দিন। এই দিতে স্বীয় গোনাহের বোঝা অন্যকেহ বহন ক<ুক ইহার মুখாপক্ষী হইবে। অতঃপর রাসূল্ন্নাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওযাসান্নাম তাহাদের বিতর্কের অবস্থা পুনরায় বর্ণনা করিলেন, আান্যাহ পাক পাওনাদারকে
 জান্নাত দেখিয়া বলিল বে ইয়া আল্নাহ! ইহা তো রৌপ্যের একটি শহর এবং শহরে স্বর্ণের মনিমুক্ত খচিত একটি অট্টানিকা বলিয়া মনে ইইতেছে। ইহা কি কোন নবীর

জন্য নির্ধারিত হইয়াছে? অথবা কোন সিদীক বা কোন শহীদদর জনা? আাল্মাহ পাক বলিলেন, ইহ এমন এক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত মে ইशার মুল্য দেয়। সে জিজ্ঞাসা করিল ब্ ইহার সুল্য কে প্রদান করিতে পারে? এবং কাহাকে প্রদান করিবে? आল্লাহ পাক বলিলেন বে তোমার কাছে ইহার মুল্য আছে। লে বলিল, ইহার মুল্য কি? অা্নাহ পাক বলিলেন, স্বীয় জ্রাতার হক মাফ করিয়া দেওয়া। সে বলিন, ইয়া এলাহি! অ|িি তাহাকক মাফ করিয়া দিনাম। আান্নাহ পাক বলিলেন, তাহা হইলে তাহার হাত ধরিয়া জান্নাতে প্রবেশ কর। অতঃপর রাসৃনূন্মাহ সাল্না|্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম সকন মানুষকে সদ্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মানুষ! আল্নাহ ভয় কর এবং নিজ্রেদের মধ্যে মিন মহ্বত রাখ। আল্লাহ পাক নিজ্জে ঋমানদারদদর মধ্যে মিন মহ্চত করান।

এই হাদীছে ইপ্পিত করা হইয়াছে যে আল্লাহ পাকের эুণাবনী ও চরিত্র অবলধন করার মাধ্যম্ মানুষ এই মর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ একের সাথে অপরের মিল মহ্পত করানো বা অन্যান্য গুণাবলী অবলষ্ করা।

সুতরাং তুমি নিজ্জের সম্পর্কে ভাবিয়া দেখ বে যদি ঢুমি কাহারও হক মারিয়াছ বলিয়া তোমার আমল নামায় কোন কथা উল্লেখ না থাকে এবং অাল্লাহ পাক বিলেষ মেহেরবানীর মাধ্যম তোমাকে কমা করিয়া দেন। आর তুমি চিরহায়ী সৌতাগ্যের অধিকাীী হও তাহা হইলে হিসাব নিকাশ শেষে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তুমি কত খুশী হইবে? তোমাকে আন্নাহর সন্ত্রুষ্টির ভূষন পরিধান করানো হইবে। এমন সৌতাগ্য নইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে যাহা পরিবর্তিত হইয়া কথনও দুর্ভাগ্যে পরিপত হওয়ার সষ্ভাবনা থাকিবে না। এমন সস্পদ লাভ করিবে যাহা কখনও খতম হইবে না। তখन খুশী ও অনन্দ মনে হইবে যেন তোমার অন্তর উড়িয়া বেড়াইতেছে। তোমার চেহারা খ্র কোমন ও নুরানী হইয়া পৃর্নিমার চন্দ্রের ন্যায় «লমল করিতে थাকিবে। তখল তোমার কি অবश্থ হইবে তুমি নিজেই কল্পনা করিয়া দেখ। उখন ঢো তুমি অতিমানের সাথ্ চলিতে थাকিবে। তোমার পীঠ তখন গোনাহ মুক্ত। আান্নাহর সন্তুষ্টির गীতল হাওয়া তোমার দেহে দোনা খাইতে থাকিবে। পৃর্বাপর সকল মাখলুক তোমাকে দেথিতে থাকিবে। তোমার ক্রপসৌন্দ্য্য দেথিয়া তাহারা ঈর্ষা করিতে থাকিবে। তাহারা দেখিবে বে তোমার আগে পিচ্ছ ফিরিশতা। তাহারা তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তোমাকে নইয়া যাইতোে। অধিকন্নু তাহারা সকল মাখলুকদ্দের মাঝে ঘোষণা দিতে থাকিবে যে তিনি অযুকের পুত্র। আল্মাহ পাক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহাকেও সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি এমন সৌউভাগ্য লাভ কর্য়াছছন যাহা কথনও হাতছাড়া হইবে না।

এখন শোন! দুনিয়ার মানুষের কাছে তুমি বে মর্যাদা অর্জন করিয়াছ, ইংা কি দু লিয়ার মর্যাদা হইতে अধিক উচ নহে? দুনিয়ার মর্যাদা অর্জন করিবার জন্য কত

প্রকার লৌকিকত, বাহানা করিয়া थাক অথচ দ্बীনের কার্টে অলসতা এবং বানোয়াuি করিত্ছ।

আফসোস! यদি তুমি বুঝিতে পারিতে বে আখখরাততর মর্যাদা দুনিয়ার মর্যাদার তুনनায় কত উত্জম বরং দুনিয়ার মর্যাদা তো উহার সাথ্থ তুননা দেওয়ারও মত নय। অতঃ্পর যদি আথেরাতের মর্যাদা অর্জন করিবার জন্যা খালেছ, নিয়তত কাজ করিতে তাহা হইলে কতইনা উত্তম হইত। বাচ্তবিক পক্কে ইখলাস ও বিও্দ নিয়ত ব্যতীত ইহা অর্জনও হয় না। পफ্ষান্তরে बবস্থাটি यদি বিপরীত হয়। অর্থাৎ তোমর আমन নামাত্ এমন কোন গোনাহ থাকে যাহাকে তুমি হালকা মনে করিতে অথচ আল্নাহ পারের কাছে ইহা বড় মারা|্মক গোনাহ। আর এই কারণণ আল্লাহ পাক ঢোমাকে বনিয়া দেন বে হে আমার বান্দ। আমার পক্ক ইইতে তোমার প্রতি না’নত, आমি তোমার ইবাদত কবুল করি নাই। তখন ঢে এই ক্থা ওনিয়াই তোমার মুখ কাল হইয়া যাইবে। আল্লাহ পাকের রাগে কারণণ ফিরিশতারাও রাপ হইয়া বनिবে বে কোমার প্রতি ামাদের পক্ষ হইতে এবং সমষ্ত সৃষ্টির পক্ষ হইতেও নানত। তখন জাহান্নামের ফিরিশতারাও আল্লাহ পাকের রাগ দেথিয়া তোমার প্রতি গোশ্বা হইয়া তোমাকে অধঃমুখ করিয়া টনিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে।
 জন্য আফসসোস করিয়া চিৎকার করিতে थাকিবে। ফিরিশতারা বলিবে, একটি মা্র ঋ্ণংসের জন্য কাদিততছ? এই তাবব তোমার জন্য তো অনেক ধ্পংস অপপেক্ষা করিতেছে। উহাদের জন্য কাদ। ফিরিশতারা जাহাকে নইয়া যাওয়ার সময় ঘোষণা দিতে থাকিবে বে লে অমুকের পুত্র। জাল্নাহ পাক তাহার নজ্জাকর বিষয়খলি খুলিয়া দিয়াছছন। তাহার অপরাধ্রে কারণ তাহার প্রতি লানত বর্ষণ করিয়াছে। সে এমন দুর্ভাগা বে কথনও সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে না।

গ্রহ্কার বলেন, এখান যত্গুলি অপমান ও না্ঞ্নার কথা বর্ণনা করা হইন এই সব কিছু তো মাত্র একটি গোনাহের কারণণই হইতে পারে, যাহা তুমি মানুষের ভভ্যে করিয়াহ। অথবা जাহাদর অন্তরে স্থান করিয়া লওয়ার জন্য করিয়াছ অথবা তাহাদের সামনে লজ্জিত হইবে বনিয়া করিয়াছ। যদি সতিই এই সব কারণণই করিয়া थাক তাহা হইলে ভাবিয়া লেথ বে তুমি কতবড় জাহেন। অাল্মাহর কয়েকটি বান্দার সামনে নজ্জিত इওয়া থেকে বাঁচিয়া থাকিতেছ অথচ ইহা হইতে কোটি

 অনেক শক্ত। অধিকন্তু ফিরিশতার হাতে বন্দী হইয়া চলিব্র জাহন্নামের দিকের, কিয়ামতের ময়দানের শে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা আলোচিত হইন ইহা অপেক্ষা ও অধিকতর ভয়্কর হইল সামনের অবश্গ অর্থাৎ পুলসিরাতের অবস্গ।

## পুলসিরাত

নিস্নোক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে একটু চিন্তা কর। আল্নাহ পাক বলেন-

" यেদিন আমি পরহেজগারদিগকে মেহেরবান আল্লাহ পাকের কাছে মেহমানের ন্যায় জামাত জমাত সমবেত করিব এবং অপরাধী দিগকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে চালিত করিব।" (সূরা মারইয়াম/ আয়াত ৮৫-৮৬)

## অন্য এক আয়াতে বলেন-


"তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে চালিত কর এবং তাহাদিগকে থামাও কারণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"
(সূরা ছাফ্ফাত/ আয়াত ২8)
কিয়ামতের ময়দানের এই সব ভয়ঙ্কর অবস্থ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাদিগকে পুলসিরাতের প্রতি তাড়িত করা হইবে। পুলসিরাত একটি পুল। ইহা জাহান্নাম্রে উপর প্রস্তুত করা হইবে। তরবারী অপেক্কাও অধিক ধারাল এবং চুল
 অখখরাতে পুলসিরাতের উপর সে হালকা হইবে, যুক্তিলাভ করিবে। পক্ষান্তরে বে ব্যক্তি দুনিয়াতে হেদায়েতের রাষ্তা হইতে সরিয়া যাইবে এবং গোনাহের মাধ্যমে স্বীয় পীঠ ভারী করিবে। পুলসিরাতে কদম দেওয়ার সাথে সাথে তাহার পদ্মুলন হইয়া যাইবে। সে ধ্ণংস হইবে।

সুতরাং তুমি একবার নিজের অবস্থা সশ্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখ, যখন তুমি পুলসিরাত সামনে দেशিবে। ইহার ধার ও সুক্ষ্রতার উপর তোমার দৃষ্টি পতিত
 দিতে থাকিবে। তখন তোমার অন্তরে কি পরিমাণ আতংক ও ভয় হইতে পারে? এই অবস্থায়ও ইহর উপর দিয়া চলিবার জন্য তোমাকে বলা হইবে। অथচ তুমি ত্থন দুর্বল, द্রান্ত, অস্থির, পদদ্দ্য থর থর করিয়া কাঁপিত্ছ। গোনাহের কারণে তোমার পীঠ ভারী। এত্যারী বে এই বোবা লইয়া তুমি যমীনের উপর চলিতেই অক্ষম। পুলসিরাতে তো আরও মুশকিল। কিন্ঠু তবুও তোমাকে ইহ অতিক্রম করিতেই হইবে। অতিক্রু না করিয়া উপায় নাই। অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া তুমি ইহার উপর এক পা রাখিবে। পা রাথিবার সাথে সাথে ইহার তীক্কু ধার তোমার পার্যে जনুভুত হইবে। ইহসত্বেও দ্দিতীয় পা উঠাইয়া সামনে চলিতে বাধ্য হইবে।

এই চরম সংকট পূণ অবস্থায়ও তুমি দেথিতে পাইবে বে যাহারা এই পুল অতিক্রম করিতে সামনে পিয়াছে তাহারা পিছলাইয়া পিছলাইয়া নীচে পতিত হইতেছে। জাহন্নামের ফিরিশতারা কাঁটা ও হকের সাহাব্যে তাহাদিগকে উঠাইয়া জানিতেছে। তুমি দেথিবে বে যাহারা নীচে পতিত হইয়াছছ। তাহারা অগ্নিতে জ্বলিত্তেছে অথচ তাহাদের মাথা নীচের দিকে জার পা ঊপরের দিকে।

তুমি কি মনে কর? তখন তোমার কেমন ভয় লাগিবে? কেমন মারা丬্মক স্शানে চড়িতে তোমাকে বাধ্য করা হইবে? কেমন রাষ্তা দিয়া তোমাকে চলিতে হইবে? এখন তুমি নিজের সম্পর্কে ভাবিয়া দেখ শে তোমার পীঠঠ গোনাহের বিরাট বোঝ্র। যাহা বহন করা খুব কষ্টসাষ্য। এমতাবস্থায় তোমাকে এক দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে। অধিক্নু তোমার ডান ও বাম পার্শ্ব হইতে পিচ্ছিল খাইয়া খাইয়া মানুষ জাহান্নাম পতিত হইত্তো তুমি এখানে আকিয়াই জাহান্নামের অতল গর্ভে তলাইয়া যাওয়া মানুচ্যের করুন জার্তনাদ ऊনিতে পাইতেছ। এমতাবস্থায় यদি তোমার পদস্যলন হইয়া যায়। তখন তোমার পরিতাপ কোন কাজ্জ আসিবে না। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বারবার করুন্ন জার্তনাদ করা অনর্থক সাবা্তু হইবে! তুমি হয়ততা এই বলিয়া পরিতাপ করিতে থাকিবে বে হায়। যদি আামি এই কালো দিবস কে ভয় করিতাম। হায়! यদি জীবনে এই দিবসের জন্য কিছু করিয়া লইতাম। यদি রাসূলের পথ অবলষ্বন করিতাম। যদি অমুকককে বন্ধু হিসাবে গ্,হণ না করিতাম। হায়! यদি মাটি হইয়া যাইতাম। यদি নিঃণকেষ হইয়া যাইতাম। यদি আমার মাতা আমাকে জনাই না দিত্তে। এই সময় হয়ত জলন্ত অগ্নি आসিয়া তোমাকে ছোবল মারিয়া লইয়া যাইবে। এক ঘোষক ঘোষণা করিয়া দিবে। "बপমানিত ও নাঞ্ছিত হইয়া ইহাতে পড়িয়া থাক। জামার সাথ্থ ক্থা বলিবে না।"

সুতরাং এই অবস্থায় চিৎকার করা। হায় হায় করা, দীর্ঘ শ্বাস গ্গণ অার পরিতাপ করা ব্যতীত আর কিছুই করিবার थাকিবে না।

অতএব তোমার বিবেককে তুমি কোন দৃষ্টিতে দেথিতেছ কে জানে? অথচ এই
 ঋমান না থাকে তাহ হইলে বুঝিতে. হইবে বে তুমি বহুদিন পর্যন্ত জাহান্নামের গর্তে থাক্তিতে ইচ্ছ করিত্ছে। यদি তোমা ঈমন আছে এবং তুমি অনসতা করিয়া পরকালের জন্য প্তুত্ প্রহন্ন অলসতা করিত্ছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বে তুমি ঔদ্ধত্ প্রকাশকারী। তুমি সীমা নংঘণকারী। ভে ঈমান জাল্মাহ্ পাকের সত্তুষ্ঠি অর্জনে তোমার কোন কাজ্জ আসে না। সে ঈমান দিয়া তোমার কি লাভ? রাসুলুল্নাহ্ সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিয়াছছন, পুলসিরাত জাহান্নামের মষ্যখানে স্থাপন করা হইবে। রাসূলের মধ্যে অমিই সর্ব প্রথম স্বীয-উম্মত নইয়া

ইश অতিক্রম করিব। সেদিন নবী রাসূনণগণ ব্যতীত অনা কেহ কথা বলিবে না। প্রত্যেক নবी বनिত थাকিবে আয় জাল্মাহ্ ! নিরাপ্তা দান করুন। आায় জাল্মাহ্ !

 বলিলেন, ঢোমরা কি ‘সাদান’ বৃক্ষ চিন? তাহারা বলিলেন, হ্যা রাসৃলুল্মাহ্ সান্नাল্নাহ आनাইशি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের কন্টক ইহার আকৃতিই হইবে। তবে ইश दि পরিমান বড় হইবে জাহা আল্নাহ্ ব্যীীত অন্য কেহ জানে না। মানুষের আমলের অনুপাতে কন্টকษলি তাহাদিগকে ছোবল মারিবে। কোন কে小ন লোক তো তাহার অমলের কারণে সম্পৃর্ণর্রপে ধ্পংস হইয়া যাইবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী
 জাহান্নামের পুলের উপর দিয়া অত্কিম করিবে। ইহার উপর হকের ন্যায় কাঁটা थাকিবে। মানুষ যখন পুলের ঊপর দিয়া অত্ক্রিম করি心ে থাকিবে। তখন এই সকন কাঁট ডান ও বাম দিক থেকে মানুযকে জড়াইয়া ধরিবে। ইহার উভয় পার্শ্ল দাড়ौনো ফিরিশত্ত বলিতত থাকিবে, হে থোদা! বাঁচও। হে থোদা বौচাও। কোন কোন লোক তো বিদ্যুতের ন্যায় পার হইয়া যাইবে। কোন কোন লোক বায়ুর ন্যায়, কোন কোন লোক দ্রুত্ামী মোড়ার ন্যায়, কেহ কেহ দৌড়াইয়া পার হইয়া

 বাসীরা যাহারা পুন হইতে জাহান্নামে পতিত হইবে তাহারা গোনাহের কারণে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাইবে। অতঃপর जাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার
 आनाইহি ওয়াসান্ধাম বনিয়াছছন- আল্লাহ্পাক কিয়ামত্রে দিন পূর্বাপর সকল মানুষকে একভ্রিত করিবেন। जাহারা চন্নিশ বৎসর পর্যন্ত চোখ উপরের দিকে উ़ঠাইয়া চাহিয়া थাকিবে এবং ইহ জানিবার জন্য অপেছা করিতে থাক্কিবে। হযরত আদুল্নাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই হাদীছের আরও কিছু অতিরিক অশ্শ বর্ণনা করিয়াছেন, ইशতত বর্ণিত আহে শে উমানদারগণ আল্লাহ্র উল্লেশ্য সিজদা
 তাহারা মাथা ঊঠাইবে। তখन তাহাদিগকে নিজেদের আমল অনুপাতে নৃর প্রদান করা হইইবে। কোন কোন ব্যক্তিকে ঢো বড় পাহাড় পরিমাণ নূর প্রদান করা হইৰে, याহ তাহার সামনে সামনে চলিতত थাকিবে। কেহ কেহ ইহ অপেক্ষা কম প্রাপ্তু হইবে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে কমিতে থাকিবে। এমনকি লেষ প্য়্ত এক বাকিক পায়ের বুড়ো জলूলে নূর হইবে। ইহাও কখনও আলো দিবে আবার কৃনও বা নির্বাপিত থাকিবে। যখন আলো দিবে তথন সামনে চলিবে। আবার যখন নির্বাপিত

थাকিবে, ত্থ থামিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি পুলসিরাতের উপর দিয়া অতিক্রুম করার কथা অলোচনা করিলেন। লোকজন পাঞ্ণ নৃর অনুপাতত ইহার উপর দিয়া পথ চলিবে। কেহ কেহ চোথের পনকের ন্যায় , কেহ কেহ বিদ্যুতের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘমালার ন্যায়, কেহ কেহ বায়ুর গতিতে, কেহ দ্রততামী অশ্বের ন্যায় অতিক্রম করিবে। কোন কোন ব্যক্তি দৌড়াইয়া পার হইবে। এমনকি যাহার পায়ে নূর
 ব্যক্তির ন্যায় অতিক্রম করিবে। এক হাত সামনে বাড়াইলে দ্বিতীয় হাত আটকাইয়া পড়িবে। এক পা সামনে বাড়াইলে দ্বিতীয় পা পিছলাইয়া যাইবে। অগ্নি তাহার উ৩য় পার্শ্ব স্শর্গ করিবে। এইতবে চলিতে চলিতে পার হইবে। ইহা অত্ক্র্ম করিবার পর দॉড়াইয়া বলিবে আল্নাহ্ পাকের শোকরিয়া। তিনি আমাকে এইजাে মুক্তি দিয়াছছন ব্য অন্য কাহারেও এইভাবে צুক্তি দেন নাই। অতঃপর তাহাকে জান্নাত্র দরওয়াজার সম্মুখে একটট প্রস্তবনের কাছে লইয়া যাওয়া ইইবে। ইহাতে তহাকে গোসল করানো হইবে। হযরত আনাস ইবনে‘মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন «ে রাসূল্াा্ সাল্নাল্লাহ জলাইহি ওয়াসা|্gাম বলিয়াছছন- পুলসিরাত তরবারীর অথবা ছুরির ন্যায় ধারাল। ফিরিশতারা মুমিন নারী পুরুষদিগ<ে ইহা হইতে বাঁাইঢে থাকিবে। হযরত জিবরাইল (অঃ) আমার কোমর ধরিয়া থাকিবে আর অমি বলিতে থাকিব হে এলাহি! মুক্তিদান কর্ৰু। এইগুনো হইল পুলসিরাতের অবস্থ। ও সেখানকার বিপদ। जবিয়া দেখ বে, পুলসিরাতের অবস্शা এবং তখনকার বিপদ কিয়ামতের ভয়ক্রর অবস্থা অপেক্থাও মারাত্লক। বে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকা অবস্থা় ইহা সম্পর্কে অধিক মিন্তা ভাবনা করিবে, সেই এই বিপদ হইতে রেহাই পাইতে পারিবে। কেন্না অাল্লাহ্ পাক কোন ব্যক্তির মষ্যো দুইটি ভয় একত্রিত করিবেন না। সুতরাং বে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাক্ অবস্থায় কিয়ামত ও পুলসিরাতের ভয়ক্কর অবস্श! সস্পর্কে ভীত হইবে। পরকালে ভয়ক্ণর অবস্গা হইতে নিরাপদ थাকিবে। এখানে ভয় শদ্দ উল্লেখ করিয়া নারীদদর ভয় করার ন্যায় उয় করা বুঝানো হয় নাই। নারীরারা ঢো কোন কথা ুনার পর তাহাদদর অন্তর বিগলিত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষন কান্নাকাটিও করে। কিন্ুু পরকণণী আবার এই সব কিছু ভুলিয়া হাসি খুশিতে লাগিয়া যায়। এই ধরনের বাহিিক ভয় আমাদের আলোচ্য ভয্যের অন্ত্রূऊ্ত নহে। বরং এখান্ন ভয় করার কথা বनিয়া এমন ভয় বুঝানো হইয়াছে যে যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভয় করে তখন সে উহা হইতে পলায়ন করে। आর বে জিনিসের आশা করে তাহা পাইবার ঢেষ্য! ঢালাইতে থাকে। এই ধরণের ভয়ের কারণে সে কিয়ামতের দিতে মুক্তি নাভ করিবে। এই ভয়ের কারণেই মানুষ आল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বিরত থাকে। তাহার নির্দেশ পাননার্থ প্রস্তুত হয়। নারীthর ভয়ের তুননায় আহমক ও বেকুফদhর ভয় অারও অর্থইীন। आইমক ও

বেকুফ এমন ব্যক্তি বে কিয়ামতের ভয়ক্কর অবস্থার কথ্থা তনিতেই মুৰে নাউজুবিল্মাহ পাঠ করে। বলিতে থাকে, অাল্নাহর কাছে আশ্র্য প্রার্থনা করিতেছি। তাহার কাছে মাফ চাহিতেছি। আয় অল্লাহ! আমাকে বাচাও। ইহা সত্বেও সে গোনাহ হইতে বিরত হয় না। এই ধরনের লোকদিগকে দেথিয়া শয়তান হাসিতে থাকে। এই ব্যক্তির অবস্থ একটি উদাহরণণর মাধ্যাম স্প্ট হইয়া উটে। এক ব্যক্তি জস্গলে ছিল, একটি रिংস্স প্রানী তাহাকে आক্রমন করিল। তাহার পিছনে একটি সুদৃ দুর্গ। যখন্ত সে দৃরে থাকিয়া দেথিতে পাইন যে প্রানীটি তাহাকে আক্রমন করিবার জনা হক্কার দিতেছে। তখন সে বলিতে লাগিল- তোমাক এই দুর্গের দোহাই দিতেছি। মুখ্থ মুথে ইহা বলিতেছে ? কিন্তু দূর্গে প্রবেশ করিতেছে না। এমন কি স্বীয় অবস্থান ইইতেও সরিতোে না। তাহা হইলে ঢাহার এইসব দোহাইত্যের কাররন হিংস্র প্রানীটি কি তাহাকে অাক্রমন করা হইতে বিরত থাকিবেে ? কখনও তাহা হইবে না। পরকালের অবস্থাও তদ্রু্প। আখেরাতের দুর্গ লা-ইলাহা ইল্ধাল্মাহ্ বাতীত অন্য কিছু নহে। কিন্তু শ্বু মুখে মুখে পাঠ করিলে কাজ হইবেনা। বরং ইহা সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্ণা आল্নাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু, মানুষ্রে উর্লে্য হইতে পারে ना। এবং তॉহার ছাড়া অन্য কাহাকেও মাবৃদ বলিয়া মানা যাইবে না। বে ব্যক্তি ग্বীয় মনের চাহিদা অনুযায়ী চলিয়াছে সে তাওহীদের রাষ্তা হইতে দৃরে আছছ। তাহার অবস্থা বিপজ্জনক। यদি মানুষ এতটুকু না করিতে পারে তাহা হইলে তাহার উচিত, সে বেন রাসূলূল্লাহ্ সাল্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহপ্বত করে, তौशার সনন্নতের অনুম্রণ করে। উ্পতের নেককার লোকদের অন্তরের সত্তুধ্টি অর্জন করে। তাহাদের দোশা থেক্ বরকত হাসিল করে। হয়তবা এই কারণ তাঁহার শাফাজত নসীব হইতে পারে। यদি নিজের কাছে কোন পুজি না থাকে তাহ় হইলে শাফাআতের দ্বারা মুক্তি লাড করিতে পারে।

## শাফাআতের আলোচনা

কতক ঈমানদার এমন হইবে যাহাদের আযাব হইবে বলিয়া প্রমান রহিয়াহা।
 করিবেন। আল্নাহ্পাক ও স্ষীয় অনুগ্রহ ও দয়ার দ্ঘারা তাঁাদের সুপারিশ কবুলু করিবেন। তাহারা আত্নীয়স্রন, নিকটবর্তীলোক, বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত জনের জন্য সুপারিশ করিবেন। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত উল্লেখিত লোকজননের থেকে সুপারিশ পাওয়ার মর্যাদায় উন্নীত হওয়া, কোন ব্যক্তিকে তুচ্দ জ্ঞান না করা। কারণ আা্লাহ্ পাক কাহাকে ওনী বানাইয়াছেন তাহা গোপন রাখিয়াছ্ন। তুমি হ়়ো কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞা করিতেছ। অথচ সে অল্লাহ্র ওনী। কোন গোলাহ্কে ছোট মনে না করা। কেননা বান্দার নাফরমানীর অন্তরালে অাল্নাহৃাকের গোম্বা

नুকাইত রহিয়াহে। হয়তবা তুমি কোন নাফর্রমাী কে তুচ্ম জ্ঞা করিত্ছ অথচ আল্লাহ্ পাক ইহাত্ অসত্তুষ্ট ইহার মধ্যে তাহার গোষ্বা নিহিত। কোন ইবাদতকে ছোট মনে করিবেনা। কেননা আন্নাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে তাহার সন্তুষ্টি
 ছোট মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছ। কুরজান ও হাদীছে শাফাআতের অনেক দनীল রহিয়াহ্।

অল্নাহ্পাক বলেন-

" অতিসত্র্র आপনার রব आপনাকে দান করিবেন এবং আপনি সত্তুষ্ট হইয়া যাইবেন।" হযরত আমার ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূনूল্নাহ সাল্লা|্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্নাম হযরত ইবরাহী心্মে (অাঃ) নিন্নোক্ত উক্তিটি পাঠ করেন-

"আয় রব! ইহারা অনেক মানুষকে পথ্রষ্ট করিয়াছে। সুতরাং ভে ব্যক্তি আমার পথ্থে চলিয়াছে। সে আমার লোক। আর শে আমার কথা মানে নাই। সুতরাং আপনি তো ক্মাশীল দয়াময়।"
(সূরা ইব্রাহীম/ আয়াত ৩৬)
অনুর্রপ ভাবে হযরত ঈসার (আঃ) উক্তিও পাঠ করিয়াছেন -

"যদি আপনি তাহাদিগকে আযাব প্রদান করেন। তাও আপনার ইনসাফ কেননা তাহারা আপনারই বান্দা।" অতঃপর তিনি হাত উত্তোলন করিয়া বলিলেন " আমার উম্মত।" এই কथা বলিয়া তিনি কাদিতে লাগিলেন। আল্নাহ্ পাক হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে বলিলেন হে জিবরাঈল ! ডুমি আমার বন্ধুর কাছে যাও এবং তিনি কেন কঁদিত্ছেনে জিজ্ঞাসা কর। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহার সামনে উপ্পস্থিত হইয়া ক্রন্দন করিবার কারণ সস্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তিনি ইহাও বলিনেন যে আল্লাহ্ পাক ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি সাল্লাল্লাহ आলাইহি ওয়াসাল্নাম জবাব দিলেন যে উম্মতের চিন্তায় কাদিতেছি। হযরত ষিবরাঈল (আঃ) আল্মাহ্র দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রাসূলুল্নাহ্ সাল্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম এর উত্তর অবগত করিলেন। আল্লাহ্ পাক বলিলেন, যাও! অামার বন্ধুকে বলিয়া দাও ভে আমি তাহাকে তাঁহার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করাইব। তাহাকে অসন্তুষ্ট রাখিব না।

এক হাদীছছ আছে যে রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন, আল্লাহ

পাক আমাকে বিশেষভাবে পাচটি জিনিস দান করিয়াছেন। যাহ অন্য কাহাকেও দান করেন নাই।
(এক) যাহারা এক মাসের দুরত্ণ পর্যন্ত স্থানেও অবস্থান করিতেছে। তাহাদের অন্তরে আমার ভয় প্রবিষ্ট করাইয়া গেওয়া হইয়াছে।
(দুই) आমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। আমার পৃর্ব্বে অন্য কাহারও জন্য হালাল করা হয় নাই।
(তিন) সম্ম পৃথিবী জমার উশ্ষডের জনা নামাযের স্থান হিসাবে নির্ধারন করা হইয়াছে! নামাবের জন্য কোন বিশেষ স্থান শর্ত করা হয় নাই। পৃথিবীর ভে কোন স্থানে নামাय পড়িতে ইচ্ছ হহয় সে স্থান পবিত্র হইলে সেখান নামাय পড়িতে পারে। আমার উশ্পতের জন্য মাটিকে পবিপ্রকারক স্থির করা হইয়াহছ। নামাযের সময় হইয়াহ, কিন্ুু ওজু করিবার জন্য পানি নাই। এমতাবস্থায় মাটি দ্বারা जায়ান্মুম করিয়া নামায আদায় করিতে পারিবে।
(চার) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ করিয়া ঢাঁহার নিজজের সম্প্রদায়ের প্রি প্রেরণ করা হইয়াছু। আর অমি দুনিয়ার সকল মানুম্বের প্রতি প্রেরত ইইয়াহি। এক হাদীছে আছে বে, কিয়ামতের দিনে আমি সকল নবীদের নেতা হইব। াঁহাদের পক্ষ থেকে আমি কথা বলিব। आমার দ্বারা অন্যান্য নবীপন শাফাঅাত করিবার মর্যাদা नাভ করিরেন। অবশ্য অামি ইহা অহংকার করিয়া বলিতেছি না।

এক হাদীছছ অঢছ बে আমি সকল आদম সন্তাঢের নেত। ইহ আমার অহংকার নহে! यমীন ফঁঁটিয়া মাটি ডেদ করিয়া যাহারা কবর হইতে উথিত হইবে তাহাদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি। সর্বপ্রধম অমি সুপারিশ করিব। আর আমার সুপারিশই সর্বাथ্েে কবুন ইইবে। আল্নাহ পাকের প্রশংসার পতাকা আমার হষ্তে थাকিবে।

এক হাদীছে आছে বে রাসূনুল্নাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেন, পত্েেক নবীর একটি বিশশষ দু’আ কবুল হয়। आমি চাহিতেছি বে পরকালে আমার উষ্েতের সুপারিশ করার ক্ষেতে বেন আামার দু’আাটি কবুল হয়। এই জন্য আমি উক্ত দু’জা এখন না করিয়া ঐ স সময়ের জন্য রাখিয়া দিতেছি।

হযরত ইবনে আম্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন বে রাসুলুন্নাহ সান্নাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছছন, সকল নবীগণকে বসার জন্য স্বর্নের মিম্বর ঢেওয়া হইবে। সকলেই ম্ব স্ব মিম্বরে বসিবেন। কিন্তু আমার মিষ্বর খালি থাকিবে। আমি ইহাতে বসিব नা। বরং অমি স্নীয় পরোয়ারদিগারের সামনে দডায়মান থাকিব। এই


Uploaded by www.almodina.com

জানি কোন দিক দিয়া আমার কোন উম্মত পিছনে পড়িয়া থাকে। আমি তখন আল্লাহর দরবারে আরय করিব, আয় রব! আমার উষ্মত। আল্লাহ পাক বলিবেন, হে মুহাম্মদ आপনি কি চান? আপনার উপ্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ করিবার ইচ্ছা করেন आমি সে ধরনের জাচরণই করিব। आমি आ<েhন করিব, आয় ইলাহি! आমি চাহিতেছি, তাহাদের হিসাব যেন তাড়াতাড়ি হইয়া যায়। অতঃপ্র আমি সুপারিশ করিতে থাকিব। এমনকি যাহাদিগকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমার সুপ্পারিশে তাহাদ্রও মুকির সনদ মিলিবে। জাহান্নামের প্রহরী মালিক বলিবে, আা় মুহামদ সাল্নাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! आপনি সীয় উম্তের জন্য এইতাবে সুপারিশ করিয়াছেন মে; আল্নাহর গোস্বার কারণণ অগ্নি তাহাদিগকে প্রজ্জনিত করিবার যে হকাুকু ছিল, তাহাও আদায় করিবার সুযোগ দেন নাই।

এক হাদীছে আছে বে, রাসূলুল্লাহ সান্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিয়াছেন বে- ভুপৃষ্ঠের টপর যত্খলি পাথর রহিয়াছে, আমি কিয়ামতের দিনে তাহা অপ্পক্ষাও অধিক সং্খ্যক বার সুপারিশ করিব।

হয়ত জাবু হরায়রা (রাঃ) বলেন বে এক্দা রাসূলূনাiহ সাল্নাল্লাহ আালাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গোশত আসিন। ছাগলের রান্না করা উরু তাহার সামনে রাখা হইল। তিনি ইহা आাহার করিতে ঘুব পছন্দ করিতেন। তিনি ইহ দাঁঢে কাটিয়া আহার করিলেন। অতঃপ্র বলিলেন, কিয়ামতের দিটে আমি মনুষের নেতা হইব। তোমরা কি ইহার কারণ জান? কারণ হইন- অাল্নাহ পাক পৃর্ব|পর সক্ন লোকদিগকে এক ময়দানে সমবেত করিবেন। এক ঘোষক ঘোষণা করিবে। তাহাদের সকলের দৃষ্টি সামনে থাকিবে। সৃর্য্য এক্বারে কাছে আসিয়া পড়িবে। মানুষের কষ্ঠ সशসীীমা অতিক্রম করিবে। কোন উপায় না দেথিতি পাইয়া একে অপরকে বলিতে থাকিবে বে আমরা কি মারা্মক অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এখন এমন কাহাকেও তালাশ করা প্রয়োজন। যিनি অমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সুপারিশ করিবেন। তাহারা নিজেদের মৃ্য্ আলোচনা করিয়া হযরত আদমের (আঃ) কাছে যাওয়ার জন্য সিদ্দান্ত করিবে। সুতরাং তাহারা হয়ত আদমের (আ।) কাছে গমন করিবে এবং তাহাকে বলিবে, आপনি সকল মানুষের পিত।। आল্gাহ পাক স্থীয় কুদরতী হাতে आপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। आপনার মৃ্য ক্রহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন। ফিরিশতাদের দ্বারা आপনাকে সিজদা করাইয়াছেন দেখুনআমাদের কি অবস্থ! তাই স্থীয় পরোয়ারদিগার্রে কাছ্ আমাদের জন্য সুপারিশ ক<ুন। इযরত আদম (অঃ) তাহাদের আবেদন শ্রবন কর্রিয়া বলিবেন, আজ আমার পরোযারদিগার এত বেশী রাগান্বিত হইয়াছেন ব্যে ইহার পৃর্বে কৃথন এতটুকু


করিয়াছিলেন। কিন্তু জামার লেক্ষেরে বিচুতি ঘটিয়াছিল। তাই জমার নিজের জনাই ভয় হইতেছে। তোমরা অন্য কোথাও যাও। আমার দ্বারা ইহা সষ্যব হইতেছে না। তোমরা নুহের (আঃ) কাহে যাও। তাহারা হযরত নূহের (আঃ) কাছে যাইবে। তাহাকে বनিবে বে দুনিয়াতে জাপনিই প্রথম রাসৃল। জাল্লাহ পাক আপনাকে "কৃতজ্ঞ বান্দার" উभাধি দিয়াছেন। জাপনি আমাদের এই কঠিন অবস্शার পতি নক্ষ্য করুন এবং এই অবস্থ। হইতে আমাদের মুক্তির জন্য পরোয়ারদিগারের কাছহ সুপারিশ কর্রুন। তিনি উত্রে দিবেন বে আল্মাহ পাক আজ এত বেশী রাগান্নিত
 সশ্প্রদায্যের জন্য একদা বদ দু’আা করিয়াছিলাম। এখন আমি নিজের চিত্তায় আছি। কি করিয়া নিজকে বাঁচাইতে পারি। जোমরা আমার ছাড়া অন্য কাহারও কাছছ यাও। বিশেষ করিয়া হযরত ইবরাহীম্মে (আঃ) কাছে যাও। जাঁহার পরামর্শে তাহারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কাছে গমন করিবে। তাহারা বনিবে, আপনি আল্লাহ পাকের পয়ীস্বর। আন্লাহর জমীনে তাহার খনীন। আমাদের এই দুরবস্থার প্রতি লক্ষ কব্রুন। আর এই অবস্থা হইতে আমাদের মুক্তির জন্য পরোয়ারদিগারের কাহू সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (অাঃ) জবাব দিবেন ৫ে আাজ. পরোয়ারদিগার এত রাগান্থিত হইয়াছছন বে ইহার পৃর্বে কথনও এত বেশী রাগান্নিত হন নাই। ভবিষ্যতেও কथনও এতোধিক রাগান্নিত হইবেন না। আমি জীবনে তিনটি কथা সরাসরি না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিবাইয়া বলিয়াছি। অতঃপর তিনি এই কথাশেলি তাহাদের সামনে খুলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন, आমি তো এখন নিজ্জে জন্য ভাবিতেছি। তোমরা অন্য কাহারঁও কাছে যাও। তোমরা মুসার (জাঃ) কাছে যাও। তাহারা হযরত মুসার (আঃ) কাছে আগমন করিয়া বলিবে, आপনি ধোদার রাসূন। অাল্লাহ পাক অপনাকে স্বীয় রাসূল বানাইয়াছেন। আপনার সাথ্থ কथা বলিয়া অन্যান্য মানুষ্রে ঢুনनায় আপনাকক উচ মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কব্সন্ন। এই অব্श্গ হইতত আমরা লেন র্মুক্তি লাভ করিতে পারি, সে জন্য পরোয়ারদিগারের <াजে সুপারিশ কবুন। इযরত মূসা (আ৷) উত্তর দিবেন যে পরোয়ারদিগার জাজ এত গোস্বা হইয়াছেন বে ইতিশৃর্ব্রে কখনও এতোধিক গোস্বা হন নাই। এমনকি ভবিষ্যতেও কখনও এতোধিক গেগাা্বা ইইবেন না। আমার হাতে এক্য ব্ত্তি নিহত হইয়াছিন। অथচ তাহাকে মারিবার নির্দেশ ছিল না। তাই আজ
 কাছে যাও। মানুষ হযরত ঈসার (অাঃ) এর নিকট যাইবে। তাহারা ঢাহাক弓ट্দে্য করিয়া বলিবে বে আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহার কানিমা। আপনাকক
 বলিয়াছেন। আমাদের চরমাবস্থ। দেখুন। স্বীয় রবের কাছে আমাদের মুক্তির জন্য

সুপারিশ ক্গুন। হযরত ঈসা (আঃ)ও জবাব দিভ্বেন আমার রব আজ এতোধিক রাগান্নিত জাছেন বে তিনি কৃণও এতোধিক রাগান্নিত হন নাई। अधিকন্নু उবিষ্যঢতও হইবেন না। তিনি স্বীয় কোন পদস্থলনের কथ্া উল্নেখ করিবেন না তবে তিনি ইহার অপরাগত প্রকাশ কর্য়া বল্িবেন বে অমি নিজের চিন্তায় आছি। তোমরা মুহাষ্মদ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্ষাম -এর কাছে যাও। অতঃপর তাহারা জামার কাহ্ আসিবে। বলিবে, আয় মুহাশ্মদ সাল্নাল্নাহ অলাইহি ওয়াসাল্লাম! आপনি অল্লাহর রাসুল, শেষনবী। অল্লাহ পাক জাপনার পৃর্বাপর সম্ঠ গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছ্নে। बামদদর জন্য স্বীয় রবের কাছে সুপারিশ। কর্নু। আমাদের সংকটাপ্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কবুন। তিনি সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অমি
 নীঢচ জসিব। অতঃপর সিজদায় পতিত হইয়া ত"হার প্রশংস্সা করিতে থাকিব।

 आল্নাহ পাক বनিববে- হে মুহাম্মদ! মাथা উঠাও। কি চাওয়ার আছে বল, ঢোমাকে প্রদান করা হইবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গইণ করা হইবে। ইহা ঔনিয়া आমি মাথা 'উঠাইব এবং বলিব, আমার উম্মত। आমার উম্মত! অর্থাৎ হে এনাহি! आমার উমত্কে মাফ করিয়া দিন। তখন আমাকে বनা হইবে,ঢে মুহাম্মদ! তোমার উম্রতের মট্যে যাহাদের হিসাব গহণ করা হইরে না তাহাদিগকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়া डিতরে প্পাছাইয়া দাও। আর অন্যান্য দরজজ তোমার উম্মত ও অন্যান্য উঅম্মত- উঙ়্ের জন্য। তিনি অরও বলেন শ্যে আল্লাহ পাকের কসম। প্রত্যেক দরজার চৌকাঠ দর্রের মট্যে হ্মেয়ার হইতে মকা শরীফ পর্য়্ত অ介বা মকা শজীফ হইতে বসরা পর্যন্ত দূরত্তের সমপরিমান দূরত্ব। অন্য এক হাদীছে অনুส্木প কথাই উল্নেখ করা হইয়াছে। তবে এই হাদীছে হযরত ইবরাহীম (অাঃ) ভে-ভে ক্থা সরাসরি না বলিয়া ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, টহার বর্ণনা অসিয়াছছ। তন্নধ্যা जাহার প্রথম কথা হইন তারকা সম্পকে। তিনি তারকা দেথিয়া বলিয়া ছিলেন "ইহা আমার প্রতিপানক" তथनকার লোকেরা তারকা পুজারী ছিল। তারকাকক প্রতিপালক মনে করিয়া তাহাদের মত্াদ বাতিল প্রমাণর উঢmশ্যে তিনি তাহাদের সামনে বাঘ্যিকতাবে বলিয়াছিলেন বে ইহা আমার প্রতিপালক। অর্থাৎ ডোমরা তো ইহাকে প্রতিপালক বল। মনে কর, তোমাদদর সাঁথ জামিও צुত্রিপালক বলিয়া মানিয়া নইলাম। जাহা হইলে এখন দেথার বিষয় ৯ে ইহা তো অস্ত যায। जার যাহা অস্ত যায় তাহা কি করিয়া প্রতিপানক হইতে পারে?

 $2586-V$

তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর তিনি জবাব দিলেন- "তোমাদের বড় মুর্তিটি ইशা করিয়াছে।"

তৃতীয় কথাঃ কাকেররা তাহকে মেলায় যাইতে বলার পর তিনি বলিয়াছিলেন,
 आলোচনা হইল। -্বু তিনিই নহেন বরং তাহার উম্ষের অনেক নেক বান্দারাও শাফাজাত করিবেন। রাসূনূল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম বনেন, আমার উন্মত্রে মার্র এক ব্যক্তির শাফাআতের দ্বারা রবীঅা এবং মুজার সম্প্রদায় দ্রের লোকসং্থা অপেক্ষাও অধিক লোক জান্নাত্ প্রবেশ করিতে। এক হাদীছে আছে বে রাসুন্নাহ সাল্লাল্মাহ অালাইহি ওয়াসাল্মাম বলিয়াছছন, বে বাক্তিকে বনা ইইবে উঠ এবং সুপারিশ করিতে থাক। লে উঠিয়া স্বীয় সম্প্রদায়, বাড়ী ঘরের ন্োক এবং অन্যান্য এক দूই ব্যক্তির জন্য স্বীয় আমল অনুপাত্ সুপরিশ করিবে। হযরত आনাস (রাঃ) বলেন কিয়ামতের দিনে এক জান্নাতি ব্যাক্তি উকি দিয়া এক জাহান্নামী
 আমাকে চিন? জান্নাতী ব্যক্তি বলিবে, আমি ঢো চিনি না। ঢুমি কে? পরিচয় দাও। জাহান্নামী ব্যক্তি বলিবে, দूনিয়াতে অমুক দিন তুমি কোথায়ও যাইতেহিলে। আমার কাছে দিয়া যাইত্তিলে। তুমি আমার কাছে পানি চাহিয়াছিলে। জামি তোমাকে পানি পান করাইয়াছিনাম। তখন জান্নাতী বनিবে, যn, आমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। জাহান্নামী বলিcে, তাহা হইলে ঐ পানি পানের বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে আমার জন্য সুপারিশ কর। জান্নাতী ব্যক্তি ঢাহার बবস্शা বর্ণনা করিবার জনা আল্মাহ পাকের কাছে অনুমতি অর্জন করিবে। অতঃপর বনিবে. আয় এলাহি! আমি জাহন্নাম বাসীঢদর প্রতি দৃষ্ঠিপাত করিয়াছিলাম। এক জাহন্নামী ব্যক্তি আشడক সস্বোধন করিয়া জিঞ্ঞাসা করিল অমি তাহাকে চিনি কিনা? आমি উত্তর দিলাম बে आমি তাহাকে চিনি না। সে তাহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিল ব্যে দুনিয়াতত থাকা অंবস্থায় একদা পানি পান করিবার জন্যা তাহার কাছে পানি চাহিয়াছিলাম। সে আমাকে পানি পান করাইয়াছিন। তথন আমার প্রতি তাহার অনুগ্রের কथা আমার শ্মরণ इইন। এখন সে ঐ পানির বিনিময় স্বক্রপ आপনার কাছে जাহার জন্য সুभারিশ করিবার দাবী করিতেছে! আায় এলাহী! आপনি তাহার জন্য আমার
 আল্লাহ পাক তাহার সুপারিশ কবুল করিবেন। জাহান্নামী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বাহির হইয়া আসার নির্দ্রে দিবেন। ফলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ব্রে রাসূল্মাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছছন, মানুষ घখन কবর হইতে উখিত হইতে থাকিবে তখন জমমও কবর

হইতে উঠিব। তবে আমি সকলের আগে উঠিব। ঢাহারা আমার কাছে আসিবে। আমি তাহাদের পক্ষ হইতে কথা বলিঢে থাক্ব। তাহাদের জন্য জ্রাল্লাহর দরবারে ওজর পেশ করিতে থাকিব। তাহারা যখন নিরাশ হইয়া পড়িবে তখন আমি তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিব। আল্নাহর প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকিবে। আমি আল্লাহ কাছে সকল আদম সন্তান অপেক্ষ অধিকতর সभ্যানিত হছব। ইহা আামার অহংকার নয।

এক হাদীছছ আছে যে রাসৃনূল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসান্नाম বনিলেন, আমি স্বীয় রবের সামনে দাড়াইব। তখন আমি জান্নাতী পোষাক পরিহিত থাকিব। অতঃপর অরশশর ডানদিকে দন্ডায়মান হইব। আমার ছাড়া অন্য <কান মাখলুক সেখানে দঙ্ডায়মান হইবে না।

হযরত ইবনে অশ্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত। একদা রাসৃলুল্নাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কোন কারণণ বাহিরে গিয়াছিলেন। অতঃপর ফিরিয়া आসিলেন! তিনি তাহাদের নিকট্টে পৌছিয়া ওনিতে পাইলেন বে তাহারা কথাবার্ত বলিতেটেন। রাসুলুল্নাহ সান্লাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্নাম তাহাদের জানাপ আলোচনা ওনিতে ছিলেন। কোন একজন বলিলেন, বড়ই অশ্র্ব কथা! आল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)<কে স্ধীয় খলীन (বক্ধু) রৃপপ গ্রহ করিলেন। অন্য একজন বলিলেন বে ইহা তো হযরত মুসা (আ:) এর ঘটনা হইতে অধিক বিশ্ময়কর নহহ? কারণ আল্লাহ পাক তাহার সাথে সরাসরি কথ্ধ বলিয়াছেন। অन্য একজন বলিলেন ব্যে হযরত ঈসার (অাঃ) ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখ! তিনি তাঁাকে কলেমতুল্মাহ এবং র্রুহ্ত্রাহ বলিয়াছেন। অন্য একজন বলিলেন বে হযরত আদমকে (আঃ) আন্মাহ পাক পছন্দ করিয়াছেন। রাসূনুল্লাহ সাল্লা|্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সামনে আসিয়া সালাম দিলেন এবং বলিলেন আমি তোমাদের আলাপ অলোচনা ওনিয়াছি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্নাহর থরীল इইয়াছ্থন বলিয়া তোমাদের আশর্ব্য বোধ হইতেছে? নিঃসন্দেহহ তিনি আল্লাহন ચनीল। इযরত আদম (অ!) निঃসন্দেরে আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা। এথন শন, आমি জাল্লাহর হাবীব। ইহ জামার অহংকার নহে। বরং ইহা বচ্ভব। কিয়ামতের দিন আমার হাতে আল্লাহ পারকর প্রশংসার ঝাভ্ড থাকিবে। ইহা অমি অহংকারের ভিত্তিতে বनিতেছ্গি না। आমিই সর্বপ্বথম সুপারিশকারী। আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল হইবে। ইহা আমার অহংক্রর নহহ। মাখলুকের মধ্যে आমিই সর্ব্রপম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়িব। आল্লাহ পাক আমার জন্যা দরজা খুলিয়া দিবেন। অমি ভিতরে প্রবেশ করিব। आমার সাথে ঈমানhার পরীব মানুষ थাকিবে। ইহা কোন অংক্কার নহহ। आyি পূর্বাপর সকলেের অপপক্া অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হইব। ইহা কোন অহ:কার নয।

## হাউজে কাওছার

হাউজে কাজছার আল্নাহ পাকের একটি বিরাট দান। ইহ আমাদের बনাই নির্ধারন করিয়াছেন। হাদীছে ইহার বিভিন্ন জুণাবলীর বিব্রণ রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের কাడছ আমাদের প্রত্যাশা হইল, তিনি ব্যে আমাদিগকে দুনিয়াতে ইহা সস্পর্কে জ্ঞান দান করেন এবং পরকালে ইহার স্বাদ গহণ করিবার সৌভাগ্য দান করেন। কারণ यদি কেহ ইহার পানি মা্র একবার পাन করে, সে আার কথথন পिপাসিত হইবে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন বে একদা রাসূলূল্মাহ সাল্লাল্লাছ जালাইহি ও্যাসাল্লাম হালকা ভাবে ঘুমাইয়া ছিলেন। ঘুম হইতে জাগ্ত হইয়া তিনি মুচকি হাসিলেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞाসা করিল ইয়া রাসৃলুন্লাহ সাল্লা/্नাহ आनाইহি ওয়াসাল্লাম! হাসিলেন কেন? তিনি বলিলেন বে এখনই আমার প্রতি এক সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বিসমিম্মাহ পাঠ করিয়া সূরাটি তিলাওয়াত করিলেন। ইश হইল সূরায়ে কাওছার। অতঃপর তিনি উপস্থিত নোকজনকে জিজ্sাসা করিলেন বে তোমরা কি জান? কাওছার কি? তাহারা উত্তর দিলেন ইহ সস্পর্কে অাল্লাহ এবং আল্লাহর রাসৃলই ভাল বলিতে পারিবেন। তিনি ইহার বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া বলিলেন, ইহা একটি নহর। জান্নারু ब্লামাকে প্রদান করিবেন বলিয়া আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা খুব বরকতপূর্ণ। ইহাতে একটি চৌবাচা রহিয়াছে। কিয়ামতের দিনে আমার উশ্শতরা এই টৌবাচা হইতে পানি পান করিবে। ইशাত आসমনের তারকা পুঞ্জের সমসংখখাক পিয়ালা थাকিবে। হযরতত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রাসূনুল্মাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন, জমি জান্নাতে ্রমন করিতেছ্নিলাম। 这নন করিতে করিতে একটি নহরের কাছে আসিয়া পৌছিলাম।
 ভিতরের অংশ খোলা। জামি জিবরাইনকে জিজ্ঞাসা दরিলাম বে ইহ কি? তিনি বলিলেন, ইহা কাওছার। আপনার পরোয়ারদিগার ইহা আপনাক্ দান করিয়াছছন। অতঃপর ফিরিশতত ইহার মধ্যে হাত রাখিয়া দেখিতে পাইলেন «ে ইহার মাটি
 ওয়াসাল্লাম ইহার অরও অধিক বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, আমার হাউজের উভয় পার্শ্রের ভূমি পাথর দ্বারা বাধধানো। মদিনা হইতে ইয়ামেনের সান’আ পর্যন্ত অথবা মদিনা হইতে সিরিয়ার আभান শহর পর্যন্ত বে দীর্ঘ দূরত্ব রহিয়াহে উক্ত হাউজ্রে উভয় তীরের দুরত্ব তত্টুকু।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন বে সূরায়ে কাওছার অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসৃলুল্মাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেন, কাওছার জান্নাতের একটি


অপপক্ষাও अধিক মিষ্টি। মিশক অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিত। ইহা মনি মানিক্যের পাথরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত দাস ছাওবান বর্ণনা করেন যে রাসুল্মাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অামার হাউজ আদন হইতে সিরিয়ার শহর আশ্মান পর্यন্ত বিস্তৃত হইরে। ইহার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক জ্র, মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্টি, এবং ইহাতে আকাশের তারকারাজির সমসংখ্যক পেয়ালা থাকিটে। বে ব্যক্তি ইহা হইতে এক ঢোক পরিমাণ পানি পান করিবে সে কথনও পিপাসিত হইবে না। গরীব মুহাজিররা সর্ব প্রথম ইহা ইইতে পানি পান করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসৃলুল্নাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহারা কাহারা? রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিরেন, তাহারা এমন লোক দারিদ্রতার কারণণ তাহাদের মাথার চুল উসকু খুসকু। পোষাক পরিচ্ছদ ময়লাযুক্ত। বিত্তশালী সুখী স্বচ্ছল পরিবারে তাহাদের বিবাহ হয় না এবং বিত্তশালীরা তাহাদের ঘরের দরজাও খুলে না। এই হাদীস শুনিয়া হযর্ত ওমর ইবনে आব্দুল আयীয (রহঃ) বলেন যে, আফসোস! আমি বাদশাহ আবদুল মারেকের কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করিয়াছি। সে তো বিত্তশালী সুখী পরিবারের কন্যা। অধিকন্তু জামার জন্য এইসব नোক ঘরের দরজা খুলিয়া লেয়। আমার কোন উপায় নাই। তবে যদি আল্লাহ পাক আমার প্রতি অনুগহ করেন। এখন থেকে আমি মাথায় তৈল ব্যবহার করিব না। তাহা ইইরে আমার মাথার চুল উসকু খুসকু হইত্র এবং কাপড় ধধৗত করাইব না যাহাতে কাপড় ময়লাযুক্ত হইয়া পড়িবে। এই দুইটট কাজ আমার ক্ষমতাধীন। তাই কম পক্ষে এই দুইটির উপর আমল করিতে থাকিব।

হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূনূন্নাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলেন বে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হাউজে কাওছার হইতে যে পাত্র দ্বারা মানুম পানি পান করিভে তাহা কতগুলি হইবে? রাসৃলুল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন্, আল্রাহর কসম! রান্রের় - অন্ধকারে মমমুক্ত স্বচ্ছ ও পরিস্কার আক্ষশে শে অসং্য তারকারাজি দেখা য়ায় ইহার পাত্রের সংখ্যা তদাপেক্ষাও অধিক। কোন ব্যক্তি ইহা হইতে পানি পান করিলে আর কখনও সে পিপাসিত ইইবে না। ইহা হইতে দুইটি নালা জান্নাতে পত্তিত হইয়াছে। ইহার ধৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান সমান। আম্মান হইঢে আয়লা নামক স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান ইহার দুই পার্শ্বের দুরত্ব। ইহার পানি দুধ অপেক্ষাও एৰ্র এবং মধু অপেক্ষাও মিষ্টি।

হযরত সামুরা (রiঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সান্নাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য পৃথক পৃথ্থক হাউজ থাকিবে। যাহার হাউজে

বেশী লোক জাসিবে তিনি অন্য়ান্য নবীর উপর গৌরব করিরেন। आমি আশা-করি বে আমার হাউজেই সর্বাধিক লোক জাসিবে।"
 করিয়াছ্ন। সুতরাং অমাদরও প্রত্যেকের উচিত হইন রাসূলন্নাহ সাল্লাল্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্নাম এর হাউজে আগমন করার আশা করা এ্যং এই জন্য অ্্লুতি গহণ করা। তাহ इইলেই আশা ফ্লब্রসু হইবে। কেনना, কোন ব্যক্তি ভূমিতে বীজ বপন করিয়া ভৃমিকে आগাছ মুক্ত করিয়া জমিতত পানি প্রদান করতঃ বীজের উদ্গমন্নে জন্যা ঘরে বসিয়া আাল্লাহর অনুধ্হর আশা করে, তখন সে ব্যক্তি যমীনের ফসল ভোগ করিতে পারিবে। পক্ষাত্তরে বে ব্যক্তি জমি চাষ করে নাই। জমিতে বীজ রাথে নাই। জমি आগাছা মুক্ত করে নাই। পান্লি সেচন কেরে নাই।
 শস্য দিয়া দিরেন। তাহা হইলে ইহা এই ব্যক্তির আশা- আশা হইল না বরং লে ভুলের মধ্যে পড়িয়া আছে। অমাদের অধিকাশ্শ লোকের আশা এইক্রপ। বেকুফ্ফের
 जাল্gাহর কাঢছ आশ্রয প্রার্থনা করা উচিত। কেননা মানুষ পরকালের কেত্রে অধিক ভুলের মধ্যে ডুবিয়া আাছ।

## জাহান্নাম ও ইহার বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ

হে মানুষ! তোমরা এই নশ্বর জগঢ্তে পিহনে পড়িয়া বোকা খাইয়া নিজ্জে সम্পর্কে সম্পূণ উদাসীন হইয়া রহিয়াছ। এমন জিনিস সষ্জিত করিবার চিন্তা ভাবনা পরিত্যাभ কন, যাহা ছাড়িয়া यাইতে হইটে। স্ষীয় মেধা, চিন্তাশক্তি ও কার্यাবनो সবই এমন এক স্থানের উদেদশো ब্য় কর, বেখানে তোমাদিগকে পৌছিতে হইবে। তোমরা জবশাई জানিতে পারিয়াছ बে, প্রত্যেক বাক্তিকে জাহন্নাম্রে অগ্নি অতিক্রম করিয়া যাইতে ইইবে। ইহা অতিক্রু করা ব্যতীত কোন উপায় হইবে न।। কুর্রান মজীजে অাছে বে, তোমাদের এমন কেহ নাই, যাহাকে জাহান্নামের উপ্র দিযা অতিক্রম করিতে হইবে না।

" ইश जোমার প্রতিপানককের অপরিহার্য নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।। अতঃপর आমি মুজ্তকীদিগকে মুক্তি দান করিব জার জালেমদিগকে অধঃমুখ করিয়া ইशতত ছাড়িয়া দিব!"
(সূরা মারইয়াম/ অয়াত ৭১-৭२)
Uploaded by www.almodina.com

এই आয়াতের দ্মারা বুবা গেল বে প্রত্যেককে অবশাই জাহান্নাম পতিত ইইতে হইবে। ইহাতে অপরিহর্য। ইহা হইতে কেহই বাদ পড়িবে না। তবে ইহা इইতে মুক্তিলাভ অপরিহার্य নহে বরং স্জাবনাময়। সুতরাং ইহাতে প্রবিষ্ঠ হওয়ার পর কি মারাত্মক বিপদের সন্মুখীন হইবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখ－হয়ত্বা তোমার এই ভাবনা তোমাক্ে মুক্তির দিশা দিতে পারে। ঐ অ স্ময় মানুষ কি সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইবে－চিন্তা করিয়া দেখ। কিয়ামত সংঘটিত হও্যার সময় অবর্ননীয় বিপদ মানুষকে দিশাহারা করিয়া ছাড়িবে। কিয়ামতের ময়দানের মহাবিপদের পরিসমাপ্তির পরও যখন ইহার ভয়াবহতার প্রভাব তখনও দুরীডূত হয় নাই। এই অবস্থায় ইহার মারা⿰্幺ক প্রভাবে আাকন্ঠ নিমজ্জিত থাকা অবস্থায়ও निজ্জেদের প্রকৃত অবহ্श এবং সুপারিশকারীর সুপারিশ প্রাহ্য হওয়ার সিদান্ত अনার অধীর অथ্যে যখন সকলে অপেষ্ষামান থাকিবে ঠিক সেই মুহ্রুর্তে চারদিক থেকে ঘোর অন্ধকার，অপারাধীদিগটক আচ্ছ্ন করিয়া ফেলিবে। চারদিক হইতে বিকট্ট শদ করিতে করিতে ছুধার্ত পাগলের ন্যায় অগ্নিকুল্ড তাহাদের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে। মনে হইবে যেন অগ্নিক্ড গোমায় ও রাগে ফঁঁটিয়া পড়িতোে। ইহদের बদম্য ও অপ্রতিরোধ্য শজ্তির বলে শেন চরম প্রতিশ্শাধ গ্রহণের জন্য অগসর হইতেছে। তখন অপরাধীদের দৃত্বিশ্বাস হইয়া যাইবে বে তাহদের ধ্পংস নামিয়া জাসিয়াহে। এমতাবস্থায় তাহারা নতজানু হইয়া বেহশ অবস্থায় পড়িয়া যাইবে। यাহারা এই মারাঘ্মক ও ধ্ণংসাঘ্যক পরিস্থিতির জাওতামুক থাকিবে তাহারাও निজেদের লেষ পরিনতি সম্পর্কে ভীত ও আতংকিত থাকিবে। এই সময় জাহান্নামের ফিরিশতাদদর মধ্য হইতে এক ফিরিশতা উচম্বরে ঘোষণা দিতে
 পোষন করিত। আてvরাতের অবস্থা সম্পরক্ক সন্দেই পোষন করিত। অবৈষ কার্ৰে
 উপর आক্রমন করিবে। जাহাকে ধমকি প্রদান কंরিবে। মারাঘ্মক শাস্তির মধ্যে কেলিবে। অধমমুখ করিয়া জাহান্নামের গর্ত্ত নিকক্ষপ করিবে। আার তিরস্কারের স্বরে বলিতে থাকিবে শে ম্বাদ গ্রহণ কর। তুমি তো দুনিয়াত নিজকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান মনে করিতে। এখন একট়ি সংকীর্ণ，অन্ধকার ও ধণংসা丬্মক ঘরে পড়িয়া থাক। এই ঘরে যে প্রবেশ করে সে চিরদিন এইঘরেই থাকে এবং সর্বদা অগ্নিতে পুড়িতে থাকে। ইशতে ব্দীদিগকে প্রুম ফুট্ত পানি পান করিতে দেওয়া হয়। এখানে অাञুনের ফিরিশঅাও তাহাকে পৃথকতাবে খর্জু মারিয়া অযাব দিতত থাকে। অগ্নি তাহাকে জড়াইয়া ধরে। লে মৃত্যুর কামনা করিতে থাকে। কিন্তু কোथায় মৃত্যু？তাহার পদ্ময মাথার কেণের দ্মারা বাঁধিয়া রাখা হইবে। গোনাহের অপ্ককার্র তাহার মুখমল্ডল কৃষষ্ব্বণ হইয়া যাইবে। লে চিৎকার করিতে করিরে বলিতে

थাকিবে，হে মালিক！আমাদিগ＜ে বে আযাব બেওয়ার কथা ছিল তাহা তো পুরা इইয়াছে। आমাদের হাতে পায়ে লাগানো বেড়ী তো খুব ভারী লাগিতেছে। অমাদের গাফ্যের চামড়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছই। আมাদিগকে এখান থেটে বাহির করিয়া দাও। আর কখনও এইজ্পপ করিব না। জাহান্নাম্রর দারোগা মালিক কর্কশ স্বরে ধমকি দিয়া বলিবে，চুপ थাক নিরাপদ থাকার দিন ফুরাইয়া গিয়াছছ। অপমান ও অপদস্থতার এই घর হইতে বাহির হওয়ার তোমদের জন্য আার কখনও সষ্ভব
 তোমাদিপকে এই অবস্থl হইতে মুক্তিদান করা হয় এবং দিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেণণ করা হয়। তাহা হইলেও তোমরা ঞ্র আামলই করিবে যাহা কর্রিযাছ। তোমরা বিরত হইবে না। आাবার পৃর্ব্রের ন্যায়ই आমল করিবে। जাহার জবাব ऊনিয়া জাহান্নামীহা নিরাশ হইয়া পড়িবে। অতঃপ্র নিজ্জেদের কৃত আমলের জন্য পরিতাপ করিতে थাকিবে। কিন্ুু কি করিবে এখন তে কোন কিছু করার সুযোগ নাই। কোন ওজর आপত্তি কাহ করিতেছে না। नজ্জিত হওয়া দ্বারাও दোন লাভ হইতেছে না বরংং তাহরা অবনত মস্ঠক হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় অগ্নির জিজ্জির গলার মধ্যে পড়িবে। সামনে，পিছনে，ডানে，বামে শধু আকुন আর আাुন। মোট কथা－অগ্নিতত
 অালুন，বিছানা হইট্বে আাুন，হাতে পাফ্ে ভারী বেড়ী थাকিবে। জাহান্নাম্রে সংকীর্ণ রাশ্তাঢত চিৎকার করিতে করিতত দৌড়াইতে থাকিবে। অস্থির হইয়া অাশ পাশ ছুটাঁুটি করিটে। জলন্ত চুলার উপর বসানো श゙াড়ির পানি বেমন উত্ত হ হইয়া
 হইতে বাঁচর জন্য，এই অবস্থা হইতে মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করিরে थাকিবে। যথনই ফরিয়াদ করিবার জন্য কোন শদ্দ মুখ থেকে বাহির করিরে তখনই তাহর মাথার টপর ফুটত্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহার নাড়ী ভুড়ি এবং
 মারাও হইढে थাকিবে। মারের চোটে তাহার মুভ চুর চুর হইয়া মুथ দিয়া भুঁজ বাহির হইতে थাকিবে। পিপাসার কারণণ কनিজ্রা ফঁটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া यাইবে। ঢোেথর পুতলি বাহির হইয়া গালের উপর ঝুলিয়া পড়িবে। গালের ও হাত পাট্যের মাংস ও লোম সবকিছू ঝরিয়া পড়িবে। চামড়া জ্নলিয়া যাওয়ার পর আবার নভুন চামড়া বোপ করা হইবে। শরীরের গোশতের 心িতর श゙ঁড় থাiকিবে না। শিরা উभশিরা এবং ধমনির মধ্যে জীবী थাকিবে। এমতাবস্থায় তাহারা মৃত্যু কামনা করিত্ থাকিবে কিন্তু তাহাদর মৃত্যু জাসিবে না। সুত্রাং হে ল্রোতা！যথন তোমরা জাহন্নামীদিগকে দখিতে পাইবে বে তাহাদের ．মুখমম্ডন কয়লা অবপক্ষ｜ও অধিক


কর্তিত, গাঁ্যের চামড়া ফঁঁটিয়া গিয়াছে। হাতের বেড়ী গনায় আটকাইয়া পড়িয়াছে। মাथার চুन দ্বারা পদদ্য় বাধা, आাগুনের মধ্যে পুড়িয়া মুখমড্ডল জ্বিলিয়া ছারখার হইত্েে, লোহা কাঁটা দ্বারা স্ীীয় ঢোথের পুতলী সরাইতেছে। তখন ইহা দেথিয়া তোমাদের কি অবস্থা ইইবে? তোমরা ঢো পরিষ্ষার দেথিতে পাইবে যে তাহাদের দেহের প্রতিটি কনিকাতে অগ্নিশিথা দৌড়াইতেছে। দেহের বাহিক প্রতিটি অংশে সর্প জড়াইয়া আাছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম্র ময়দান সम্পর্কে বলিয়াছেন- বে জাহান্নাম্রে মধ্যে সজ্তর হাজার ময়দান রহিয়াছে। প্রত্যেক ময়দান্ন সত্তর হাজার অংশ রহিয়াছছ। পত্তেক অংশে সত্তর হাজার সর্প ও বিচ্, রহহিয়াছে। কাढের ও মুনাফিকরা যতफ্ষন পর্যন্ত এইণ্ণলি প্রত্যেকটির প্যাচে না পড়িবে তত্ষ্ণ পর্শস্ত নিজেদের পূর্ণ পরিণণি বুবিতে পারিবে না।

রাসূনুল্লাহ সান্নাল্মাহ জালাইহি ওয়াসাল্মাম বলিলেন, "ওয়াদী’্যে হৃ্যন" হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। উপস্থিত সাহাবাপণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসুলুল্নাহ সাল্লা|্নাহ আनাইহি ওয়াসাল্লাম। "ওয়াদীয়ে হ্যন" কি? তিনি উতর দিলেন বে ইহা জাহান্নামের একটি ময়দান। জাহান্নাম নিজেই প্রতিদিন ইহা হंইতে সতরবার অাশ্য় প্রার্থনা করে। আল্नाহ পাক ইহ রিয়াকারীদদর জন্য প্্তুত করিয়াহহন।" মানুম দেহের সাতটি অক্গের দ্বারা গোনাহ করে। জাহান্নাম্রে স্তের সংথ্যাও সাতিট।
 নামক দোজখ। অতঃপর সাকার। তৃতীয়্তরে লাযা। চত্তুর্থ হোতামা। অতংপর সার্যীর্র অত্পর জাহীম। সর্ব নিন্ন্তুর হাবিয়া। এখন ভাবিয়া দেখ হাবিয়া নামক লোজখের গভীরত কত হইতে পারে? ইহা কি কক্পনা করা সভ़ব? ইহার গভীরতা সীমাহীন। ひেমन দूनिয়ার মানুষ্ের চাহিদাও সীমাহিন। অর্থাৎ দूनिয়াত মানুষের এক চাহিদা পুরা না হইতেই বেমন আর এক চাহিদা আসিয়া হাযির হয। অনুক্পতাবে এক দোজখথর গভীরতা শেষ না হইতেই, অার এক দোজখথর পढীরত। ऊরু হইয়া যায়।

হয়ত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন বে, আমরা রাসূন্ন্গাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিনাম। হঠাৎ করিয়া ‘‘ু’’ করিয়া একটি আওয়াজ
 বनिলেন- ঢোমরা কি জান ইহ কিসের আওয়াজ? আমরা বলিলাম ब্য আল্লাহ ও उमौয় রাসৃন ইशা সপ্পর্কে অবগত আছছন। তিনি সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলিলেন বে, ইহা একটি পাথর। সত্তর বঙসর পৃর্বে জাহান্নামের উপর হইইতে


অতঃপর দোজখvর বিত্নিন্ন স্রের পরস্পরের পার্থ্স্য সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা

করিয়া দেথ। দুनिয়াত্ মানুষ্ের ভ্যেমন শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। কাহারও মর্যাদা অনেক বেশি। आবার কাহারও কাহারও অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে কেহ কেহ তো দুনিয়াতে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছ্। জার কেহ কেহ তো একটি
 প্র<েশকারীদদরও শ্রেণী বিजাগ রহিয়াহে। একেক শ্রেণীর লোক একেক জাহন্নামে প্রবেশ করিবে। একেক জাহান্নাচ্র আযাবের পর্যায়ও একেক ল্রেণীর হইবে। কেননা আল্লাহ পাক ঢো বান্দার প্রতি সামান্য জুলুম ও করিরেন না। ইহা হইতে বুঝা याয় बে- কোন এক জাহান্নাম্ প্রবেশ করিলেই তাহার একের পর এক সর্ব প্রকারের আযাবই অ|পতিত হইবে- এমন নয়। বর়ং প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধ অनুযায়ী जাহার উপর আযাব আপতিত হইটে। অবশ্য জাহন্নামে যাহার সবচেট্রে কম आযাব হইবে অাহার অবস্থা বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ টপস্থাপিত করা यাইতে পারর। यেমন-এ ব্যক্তি यদি নিথিল বিশ্বের মালিক হইয়া থাফক, তাহা হইলেও সে তাহার সব কিছু দিয়া এই আযাব থেবক রেহাই পাওয়ার জন্য প্ৰষ্ঠুত
 কম आযাব হইবে তাহাকে আগुুনের দুইটি জুতা পরিধান করাইয়া দেওয়া হইবে। ফল্লে তাহার মাथার মগজ ফুট্ত পানির ন্যায় টগবগ করিিত थাক্বে।" এই হাদীঢে



 দেখ না? অধিক্লু ইহাও জনিয়া রাখ ভে- তোমাদের এই পরীw্ম দারা কিন্ू সঠিক ত্য পাইবে না। কেননা জাহান্নামের আधुনের সাথ্থ দूলিয়ার আাुতের তো তুলনাই হয় না। যেহেহু দूনিয়াঢে যত প্রকার্রে শাস্তিই প্রদান করা হউক না কেন ইহাদের কোনটিই আা丬ন দ্বারা আযাব দেওয়ার ঢুল্য হইতে পারে না। অাঞেনের आयाববর ন্যায় মারা|্যক কোন आयाব হইতে পারে ना। কিছूটা অनুধাবন করাইবার জন্য জাহন্নাম্মর আযাবকে দুনিয়ার জাগুনের অ্মারা প্রদత आাযাবের সাথে তুলনা করা হইয়াছে। यদি জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামের আযাবের পরিববর্ভে দুনিয়ার আগুনের দ্বারা জাयাব দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা খুশিতে.

 यেন জারাম করিবার স্থান। এক হাদীছে জাছে বে, জাহন্নামের অন্নি রহমতের পানি
 इইয়াহে। এক হাদীঢে আছে বে, জাহান্নাম্রে আাুনকে হাজার বৎসর পর্যন্ত

জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া জারও তেজদীপ্ভ করা হইয়াছে। শশষ পর্যন্ত ইহা কৃষ্ণর্ণ ধারন করিয়াছে। বর্তমানে ইহ কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অন্ধক্সর।

এক হাদীছে আছছ যে, জাহান্নাম আল্লাহ পাকের কাছু ফরিয়াদ করিয়াছে বে, হে জান্নাহ, आমার একাংশ অপরাংশ<ে ভক্ষন করিয়া खেनিতেছে। তথন জাহন্নামকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াহ্ দুইটি নি০্ব্যাস কেলিবার জন্য। একটি निঃপ্यাস শীতকালে। অপরটি গ্রীষকালে। সুত্রাং গ্রীষকালে जোমরা ভে প্রকার গরম
 অনুভুত হয় তাহাও ঐ নিঃশ্বাসেরই কারণে। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্নিত
 আারাম করিয়াহে তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। ঢাহার সম্বন্ধে বলা হইবে বে, তাহাকে জাহান্নাসের জা্তেনে একবার ডুবাইয়া ঢুলিয়া आন। ডুলিয়া জনার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে বে, তুমি কি দুনিয়াতে কখনও সুখানুভব করিয়াছ? সে বলিবে না! অতঃপ্র বে মুসলমান দুনিয়াতে সবচেফ্ে বেশি কষ্ঠ ভোপ করিয়াছে তাহােেও উপস্থিত করা হইবে। তাহার সম্ধে নির্দেশ দেওয়া হইবে বে তাহাকে জান্নাত্ প্রবিষ করাইয়া आান। জান্নাত্ প্রবিষ করাইয়া ফেরুত আনিবার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবেবে বে, তুমি কি কথনও কোন কষ্ট করিয়াছ? সে বলিবে না!

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন বে, यদি একটি মসজ্রিদে একলছ্ষ বা তত্তোধিক মানুষ থাকে। आর এক জাহান্নামী ক্যক্তি তাহার নিঃশ্বাসাট মসজিদৌ ছারড। তাহা হইলে তাহার নিশ্বলের গরমের ঢাপে সকলেে মৃত্যুবরণ করিবে।

কোন কোন তফ্সীর কার এই আয়াতের তফসীর করিতে গিয়া বলেন শে তাহাদের মুখমন্ডলে অগ্নির লেলিহান শিখা এইতবে ঝौপটাইয়া পড়িবে বে ইহাত্ তাহাদের দেহ হইতে গোশত জ্বলিয়া নিম্নে পতিত হইবে। বরং তাহাদের পায়ের গোড়ালি খসিয়া পড়িবে।

হে শ্রোতা! তথন জাহান্নামীর শরীর এবং ই゙ড়़ হইতে বে পুঁজ বাহিয়া পড়িবে ইহার দুর্গন্ধ কি পরিমাণ হইতে পারে এই সম্পর্কে একটু ভাবিয়া দেখ। তাহার শরীর হইতে পুজ্ পড়িতে পড়িতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে বে লে পুঁজ নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। এই পুজ্জের নাম "গাসসাক।"
 ওয়াসাল্লাম রনেন- যদি জাহান্নামের "গাস্সাক" নামক পুজ হইতে এক বালতি পুজ্জ
 যাইবে। জাহান্নামীদের পানীয় হইটে এই শ্শুঁ। जাহারা অখন পিপাসায় কাতর

হইয়া বার বার ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। তখন ইহা जাহাদিগকে পান করিবার জন্যা প্রদান কন্রা ইইবে। কুরজাল মজীদে অাছ-

"এবং পান কর্রাতো হইঢে পুঁজ যাহা ঘটঘট করিয়া পান করিবে। কিন্তু তাহা পান করা দুঃসাধ্য হইবে এবং সব স্থান থেকক তাহার মৃত্যু Mসিবে কিন্তু সে মরিবে না।"

অन্য এক স্থানে আসিয়াছে-

"घদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে তৈলের গাদের ন্যায় পানি দেওয়া হইবে, যাহা চেহারাফক ডুনা করিয়া ফেলিবে। ইহা কত মারাত্মক পানীয় এবং কত খারাপ ঠিকানা?"
(जूরা কাহ়ফ/ আয়াত ২৯)
অতঃপর তাহাদের খাদ্যের দিকে লক্ম্য কর। তাহা কত নিকৃষ্ট ব্সু হইবে? যেমন কুরআন পাকে বলা হইয়াছছ-

"অতঃপর তে পথ্রষ্ঠ মিথ্যুকরা! তোমরা যাককুম বৃক্ষ ভক্ষণ করিবে। আর ইহ দ্বারাই উদর পূর্ণ করিবে। অতঃপর তোমরা পিপাসিত উট্টর ন্যায় ফুটন্ত গরম পানি পান করিবে।"
(সূরা ওয়াকিয়াহ/ আয়াত ৫১-৫৫)
অনা এক স্থান্যে বলা ইইয়াছ্-

‘ইহা একটি বৃক্ষ যাহা জাহান্নামমর মূল স্থান ইইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ।
Uploaded by www.almodina.com

ইহার উপরিজাগ যেন শয়তানের মাথা। তাহারা এই বৃক্ষ ভক্ষণ করিবে। আর ইহা দ্বারাই নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে। অতঃপর ইহার সাথে ইইবে গরম পানির মিশ্রণ। অতঃপর তাহাদের গন্তব্যস্থল হইবে জাহান্নাম।" (সূরা ছফ্ফ্যা/ অায়াত ৬8-৬৭)

আরও বলা হইয়াছে যে-

"প্রচন্ড তেজদীপ্ত অগ্নিতে নিকক্ষপ করা হইবব এবং ফুটন্ত পানির প্রস্রবণ হইতে পান করানো হইবে।"

অন্য এক আয়াতে আছে-

"নিষচয় আমার কাছছ বড় শক্জ বেট়ী, জলন্ত অগ্নিকুন্ড, গল৭ঃকরণের সময় গলায়


হযরত জাবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলূলুলাহ সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্নাম বলিয়ানছ্ন- "যদি যাককুম বৃক্ষের এক ফেঁটা দুনিয়ার সমুদ্র সমুटহ পতিত হয়, ঢাহা হইলে মানুষের জীবন ধারণ অক্ষম হইয়া পড়িবে।"

সুতরাং এই বৃক্ষ যাহাদিগকে খাস্য হিসাবে দেওয়া হইৰবে- তাহাদের অবস্থা কি হইবে? একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। হযররত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূনুল্নাহ সাল্লাল্লাহ আনাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক বে সব জিনিসের প্রতি তোনদিগকে আথ্থহী হইতে বলিয়াছেন, সে সব জিনিসের প্রতি आগ্থী হত। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন- ঐ সব জিনিসকে ভয় কর। অর্থাৎ ঢাহার আযাব ও শাস্তিকে ভয় করিতে থাক। জাহান্নামকে ভয় পাও। তোমরা এখন যে দুনিয়াতে আছ, এই দুনিয়াতে यদি জান্নাততর সামান্য পরিমাণ बিনিসও তোমাদের সাথে থাকে তাহা ইইলে ইহ তোমাদের দুনিয়াকে সুন্দর এবং आরামদায়ক কর্রিয়া ফেলিবে। আর यদি জাহান্নামের এক ফেঁটা পরিমাণ জিনিস ক্তোমাদের সাথে থাকে তাহা হইলে ইহা তোমাদেরই দুনিয়াকক আবর্জনাময় এব:
 সান্মাল্মাহ্ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বল়ন- छাহানামবাসীদের মধ্যে পিপাসা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইনবে- যাহাত্ত आযাবের কষ্ট পুরাপুরি অনুভব করিতে পারে। তাহারা খাদ্য চাহিবে তখন তাহাদিগকে খাদ্য হিসাবে কাঁটা দেওয়া হইবে যাহা তাহাের দেহকে মোটাতাজা করিবে না আবার তাহার फুধাও দৃরীভূত করিবে না। অতঃপর পানীয় জিনিসের চাহিদা করিৰব। ত্খন ফুটন্ত পানির পাত্র লোহার হুকের মাধ্য়ম উঠাইয়া তাহাদের মুট্রে নিকটবর্তী করা হইढব। মুখ্খর নিকটবতৃী করার সাথ্小ে

সাথথ তাহাদের মুঈমড্ডল ভুনা হইয়া যাইবে অতঃপর পানি তাহাদের পেটে পৈৗছিয়া পেটের নাড়ীযূড়ি לুকরা לুকরা করিয়া কেলিবে। অতঃপর তাহারা একজন অপরজনকে বলিভে বে, জাহান্নামের দারোগার কাছহ আ<বদন কর। তাহারা জাহন্নামের দারোগাকে সম্বোধন করিয়া তাহার কাছে আব্রদন করিবে বে আপনি
 অমাদের আযাব হালকা করিয়া দেন। জাহান্নামের দারোগা তাহাদিগকে বলিবে বে ক্বেন নবী তোমাদরর কাছ্ মোজ্যো নইয়া যান নাই? তাহারা বলিবে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার থেকে বিমুখ ছিলাম। দরোগা বলিবে- "তাহা হইলে চিৎকার করিতে থাক।" কাকেরদের চিৎকার পথ্রষ্ঠতার চিৎকার। জ্তঃঃপর তাহারা জাহান্নামের দায়িত্ন প্রাঞ্ত ফিরিশতা মালিকককে ডাক দিয়া বলিবে ভে আপনার প্রতু অমাদ্রের ৫ে निির্দেশ প্রদান করার তাহা তো করিয়া দিয়াছেন। এখন ইश হইতে নিষৃতির কি উপায়? মালিক বলিবে বে, তোমরা জাহান্নামেই থাকিবে। হাদীছের বর্ণনাকারী ইমাম आ’মাশ বলেন যে, আমি ুনিয়াছি বে তাহারা মালিককে ডাকার এক হাজার বছর পর মালিক তাহাদদর জবাবে উপরোক্ত মন্তব্য করিবে। অতঃপর মালিক বলিবে বে নিজজর প্রহুকে ডাকিতে থাক। जাহা অ<পক্চা উওম কেইই নাই। শেস পর্যন্ত তহারা আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করিcে বে ইয়া আল্লাহ! দুর্ভাগ্য আমাদের

 आমরা এইর্রপ করি, তাহা হইলে আমরা অত্যচারী সাব্যু হইব। অাল্লাহ পাক जাহাদের জবাবে বনিবেন- অপমানিত ও নাঙ্ছিত হইয়া জাহান্নাম্মই পড়িয়া থাক। আমার সাথথ কথ্থ বলিও না। জবাব ఆনিয়া তাহারা ঢাহাদের প্রতি কন্যাণ করা সশ্পর্ব্র নিরাশ হইয়া পড়িবে। তথন তাহারা চিৎকার করিতে এবং পরিতাপ করিতে ওরু করিষে। হ্যরত অবু টসামা (রাঃ) বলেন-


এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে লিয়া রাসূলুল্নাহ সাল্নাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন বে, পানি যখন তাহার কাছে আনা হইবে তখন সে তাহা অপছন্দ করিবে। এই পানি পান করিবার সাথ্ সাথ্থ নাড়ীভূড্ডি কাটিয়া לুকরা לুকরা হইয়া গুছদ্যার দিয়া বাহির হইয়া आসিবে। এই ব্যাখ্যার সার কथা অন্য এক আয়াত৩

"তাহাদিগকে পান করান্ন হইবে গরম ফুট্ত্ত পানি। অার এই পানি তাহাদের নাড়ীতূড়ি কাটয়া ফেন্ডে।"
(সূরা মুহাম্পদ/ आয়াত ১৫)
Uploaded by www.almodina.com

অन্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যাহা ইতিপৃর্বে উল্লেথ করা হইয়াছে বে যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা ইইলে তাহাদিগকে তৈলের গাদের ন্যায় গরম পানি প্রদান করা হইবে যাহা जাহাদের চোরাসমূহ কে ওশ্ম করিয়া ছাড়িবে।" এখন লক্ষ কর জাহান্নাম্মে সাপ বিচ্ছুর প্রতি, ইহারা লষ্থা দেহ বিশিষ্ট খুব বিষাক্ এবং কুশ্রী হইবে। যাহা জাহন্নাম্রে জন্য নির্ধারিত থাকিবে। ইহাদিগকে তাহাদের প্রতি লেলাইয়া দেওয়া হইবে। ঢাহাদিগকে একের পর এক দংশন করিতে থাকিবে। এক নিশ্ধাস পরিমান সময়ও অবসর দিবে না, অনবরুত দংশ করিতে থাকিবে।

হযরত आবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুন্মাহ সা|্ধান্ধাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বে আল্রাহ পাক যাহাক মানদৌলত দিয়াছছন অথচ সে যাকাত आদায় কর্রে ন।। जাহার মান দ্দীলত্কে কিয়ামতের দিনে অজগে সর্প্রে আকৃতি প্রদান করা হইবে। ইহার মাথার উপর কাল দুইট 心োট হইবে। সর্সিি ঐ ব্যক্কির গলা পেচাইয়া ধরিবে এবং তাহার মুথের দুই পার্শ চাপিয়া ধরিয়া বলিবে आমি তোমার মান দৌলত আমি তোমার ধন ভাডার। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

 তাহাদের কৃপণতা করাকে ঢোমরা কথনও তাহাদের জন্য কল্যাণকর বলিয়া ধারণা করিও না বরং এইর্রপ করা তাহদের জন্য বড়ই অমগল জনক। তাহারা যাহা সষ্থন্ধে কৃপণতা করিয়াছছ অতি সত্তর কিয়ামতের দিনে ইহা তাহাদ্র গলার বেড়ীতে পরিণত হইবে।"
(भूরা জান ইমরান/ जয়াত ১০)
রাসৃলুল্নাহ সাল্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জাহন্নামের দংশনকারী সপ্প সমূহ উটের ন্যায় শির বিশিষ্ট হইবে। কাহাককও এক্বার দংশন করিলে ইহার একবার দশশনের বিষব্যাথা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভূত হইৰব। ইহার বিচ্দু, বোঝা বহনকারী খচরের ন্যায় হইবে। দুনিয়াতে যাহারা কৃপণ, অসচরিত্র এবং অনাকে কళ প্রদানকারী, এইসব সর্প-বিচ্মু তাহাদের জন্য নিত্যোজিত। কিন্ুু যাহারা এইসব কার্य হইতে বौচিচিয়া রহিয়াছে তাহারা এই সব সর্প-বিচ্ছু হইতেও đাচিয়া थাকিবে। অতঃপর জাহান্নামীদের দেহাকৃতির প্রতি মনোনিবেশ কর। জাল্মাহ পাক তাহদের দেহ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উভয় দিক দিয়া বাড়াইয়া দিবেন। याহাত দেহ বড় হওয়ার কারণে जयাবও বেশী অনুভব হয় এবং সর্প বিচ্ভু অধিক দশশন করিবার ছান পায়। इয়ত অরু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসৃলুন্নাহ সাল্লা/্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন-

জাহান্নামের মধ্যে কাফ্েেরের দাঁত উহৃদ পাহাড় পরিমান বড় হইবে। তাহাদের দেহের চামড়া তিন দিন পথ চলিয়া যত দূরত্ব অতিক্ম করা যায় ততটুকু পুরু হইরে। এক হাদীছে আাে বে, কাফেরের নীচের ঠোটটি তাহার বুক পর্גন্ত आসিয়া পড়িবে। আর টপ্রের ঠৌটটটও নীঢে ঝুলিয়া পড়িবে ফতে তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এক হাদীছে আছছ বে, কিয়ামতের দিনে কাকেরের জিজা জাহান্নামের কয়েদ খানায় গড়াগড়ি খাইবে। আর মানুষ তাহ পায়ের নীচে রাথিয়া পিষ্ট করিবে। দেহ এত প্রকাঙ্ড হওয়ার পর অগ্নি বার বার ইহা স্পীর্গ করিবে। ফলে গোশত
 थাকিद্।।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-

এই আয়াতের ব্যাখ্য করিতে পিয়া বলেন- প্রতিদিন জাহান্নামের অগ্নি জাহন্নামীকে সত্তর হাজার বার পুড়াইবে। যখন একবার পুড়াইবে তখন লেহকে বना হইবে বে পৃর্ব্বের নায় হইয়া যাও। দেহ তৎकণাৎ পূর্ব্রের ন্যায় হইয়া যাইবে। এই ভাবে চলিডে থাকিবে।

অতঃপর জাহান্নামী ক্দন্দনের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখ। তাহাদের কান্নাকাটি চিৎকার এবং নিজ্েেদের ধ্ব!সের জন্য বার বার আকাজ্যার ক্থা ভাবিয়া जেখ। তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপের সাথে সাথে এইসব কিছু শ্রু হই্রে। রাসূনুন্নাহ সাল্লা|্নাহ आলাইহি ওয়াসা|্লাম বলেন, ঐ দিন জাহান্নামকে টানিয়া টানিয়া লইয়া আসা হইবে। ঢখন ইহা সত্তর হাজার শিকল দ্ঘারা বাধা থাকিবে। অার প্রত্যেক শিকলে সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়োজ্জিত থাকিবে। হযরত আানাস (রাঃ) বলেনজাহান্নামীরা এতোধিক ক্লন্দন করিরে বে লেষ পর্যন্ত তাহাদ্রর ঢোথ অশ্রু থাকিবে না। তাই রক্তের অশ্রু বর্ষ্⿻ করিবে। এমনকি মুখমডলে ইহার ছাপ পরিলক্ষিত হইবে। তাহাদের কাদার কারণে এতোধিক অশ্র প্রবাহিত হইবে বে यদি এই প্রবাহিত অশ্রতত নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হয় जাহা হইলে নৌকাও জাসিয়া চলিবে।
 পর্যন্ত ইহার অনুমতি থাকিবে। অার এই গুলির ফলে তাহারা কিছু আরাম ও জোগ করিषে। কিন্তু পরে একবার এই সব করিতে নিষেষও করিয়া দেওয়া হইবে। হयরত মুহামদ ইবনে কা’ব বরেন বে, জাহন্নামীদের পাচ বার দু’অা করিবার সুব্যোগ হইবে। চার বার আল্লাহ পাক তাহাদের দু’আার জবাব দিবেন। পঞ্চম বারের মাথায় তাহাদের অার কোন কিছু বলার সুয়োগ হইবে না।

প্রথম তাহারা বলিরে-


Uploaded by www.almodina.com
"হে आমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে দুইবার মৃত অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং দুইবার आমাদিগকে জীবন দান কর্রিয়াছেন! নিজেদের অপরাধ ग্বীকার


তাহাদের জবাবে আা্gাহ পাক বলিবেন-

"হে মানুষ! ইহার কারণ এই থে, যখন ওধু মাব্র অদ্বিতীয় আল্নাহ পাকের নাম লওয়া হইত, ত্খন তোমরা তাওহীদ অস্বীকার করিতে। আর যদি তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করা হইত। তাহা ইইরে তোমরা ইহা মনিয়া লইতে অতএব এখন ফয়সালা আল্মাহ পাকের হাতে। তিনি বড় শান ওয়ালা বড় মর্যাদাবান।"
(সূরা মুমিন/ আয়াত ১২)
দ্বিতীয় বার তাহারা বলিবে-

" হে আমাদের প্রজু! আমরা দেথিয়াছি এবং স্বীয় কর্ণে wনিয়াছি। সুতরাং এখন অামদিগকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠাইয়া দিন। আমরা সেখানে গিয়া নেক আমল করিব!"
(সূরা সাজদাহ, জায়াত-১২)
তখন आল্লাহ পাক জবাব দিবেন-

"তবে কি তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়) কসম করিয়া বলিতে ছিলেনা বে তোমাদের ষ্বংস জস্িবে না?" (সূরা ইব্রাইম)

তাহারা তৃতীয় বার বলিবে-

"হে আমাদের পরোয়ারদিগার! এখন আমাদিগকে এখান থেবে বাহির কব্পন।


আল্লাহ পাক জবাব দিবেন-


7-3ntor
Uploaded by www.almodina.com
"অমি কি ঢোমািিগকে এতটুকু বয়স প্রদান করি নাই, বে সময় যাহারা উপদদশ গ্রহণ করার তাহারা উপদদশ গ্গহণ করিতে পারে? অতঃপর তোমাদের কাহছ কি (োন ভয় প্রদর্শনকারী (নবী) आগমন করেন নাই? সুতরাং যথন কथা য়ান নাই তাহা হইলে এখন স্বাদ গ্ণণ কর। এখানে জালেমদের কোন সাহাय্যকারী नाई।
(সূরা ফাতির/ আয়াত-৩৭)
তাহারা আবার আবেদন করিবে-

"হে আমাদের প্রভু! দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্ঠার করিয়াছিন। নিঃসন্দেহে আমরা পথলষ্ট জাতি ছিলাম। হে আমদের প্রজু। এখন আমাদের আবেদ্ন হইন এই বে এথন आমাদিগকে এই অগ্নি থেকে বাহির করিয়া দিন। यদি আমরা পুনরায় অনুর্রপ কাজই করি। তাহা হইলে নিশয়ই আমরা অত্যাচারী।" (সৃরা মूম্নিন/ আয়াত ১০৬-১০৭)

"‘দুর হইয়া যাও। অপমান ও অপদস্ হইয়়া অগ্নিতে পড়িয়া থাক। আমার সাথথ কथা বলিবে না।" (मूবা মুমিনূন/ আয়াত ১০৮)
¡হার পর তাহারা আার কোন কথা বলিতে পারিবে না। বলিতে না দেওয়া অবেদন করিবার সুযোপ না দেওয়াই রো এক কঠঠন আযাব।

প্রচনিত প্রবাদঃ "জারও কাদিবার সুযোগ প্রদান না করাইতো শক্ত মার।"
মানেক বিন आমাল (রহঃ) বলেন বে হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ)


এই আয়াতের অনুবাদঃ আমরা উদ্দিগ্নতা প্রকাশকরি আর ধৃর্য্য ধারণ করি-


এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন শে, একশত বৎসর উদ্মিগ্ন থাকার এবং একশত বৎসর ¿̌र্ব্যা ধারণ করিবার পর তাহারা এই কथা বলিয়াছে। রাসৃলূল্মাহ সা|্লাল্নাহ্ অালাইহি ওয়াসাল্নাম বলিয়াছেন- অাল্লাহ পাক মৃত্যুকে সাদা একটি ডেড়ার অকৃতিতে উপস্থিত করিবেন। অতঃপর ইহা জান্নাত ও জাহনন্নামের মধ্যে যবেহ করিয়া দেওয়া হইবে। জান্নাত বাসীদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে বে,


জাহান্নামীদিগকে ওনাইয়া দেওয়া হইবে বে এখানেই তোমাদের চিরস্থায়ী বসবাস। কোনদিন তোমাদের মৃত্যু আসিবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এক হাজার বৎসর পর জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর তিনি বলেন বে যদি আমিই সে ব্যক্তি হই, তাহা হইলে কততননা ভান হইবে।

একদা কোন এক ব্যক্কি দেখিতে পাইল বে হযরত হাসান বসরী (রহঃঃ) এক কোণে বসিয়া কঁদিত্তেনে। সে জিজ্ঞাসা করিল- आপনি কাদ্রিতেছেন কেন্ তিনি উত্তর দিলেন বে আমার ভয় হইতেছে বে না জানি আমাকে জাহন্নাম্রে নিক্ষেপ করিয়া কেলিয়াই দেন এবং এই ব্যাপারে কোন পরওয়াই করেন না। এই ভয়ে কौमिতেছি।

## জাহান্নামীদের আযাব বিভিন্ন প্রকারের ইইৰে

জাহান্নামীদের আযাবের সাথ্থ সাথে তাহাদের বড় পরিতাপের বিষয় ইইল, জান্নাত ও জান্নাতের সুখ-ম্ব|চ্ছন্দ না পাওয়ার পরিতাপ এবং আাল্লাহ পাকের সত্তুষ্টি अর্জ্রন না করিতে পারার পরিতাপ। তাহারা সেখানে জানিতে পারিবে বে জন্নাতের
 প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে হাত ছাড়া হইয়াছে। অধিকন্ডু দूনিয়ার এই কয়েকটা দিনও आবার দুo্খ কষ্ঠ বিবর্জিত ছিন না। একবারে নির্ভেজান সুখ অবশ্যু ছিন না। বরং তেজাল মিশ্রিত সুখখর এই দিনগলির কারণণ আজ এই অবস্থ। এই জন্য তাহারা পরিতপ করিতে থাকিবে যে হায়! আমরা স্বীয় পরোয়ারদিগারের নাফরমানী করিয়া কিভর্বে নিজ্েের জীবনকে ধ্বংস করিয়াছি। সামান্য কত্যেকট্ট দিন
 কষ্টুটু বরণ করিতাম তবুও তো আমাদের দিনগলি অতিক্রান্ত হইত আর এখন অমরা আরাম আয়েশে জাল্লাহ পাককর ছায়ায় থাকিতাম!" সুতরাং এখন যখন आথখরাতে সুখড়াগ তাহাদদর হাতছাড়া হইয়াছ্ এবং মনের চাহিদার পরিপা্থি অপছ্দনীয় অবস্शায় পতিত হইয়াছছ। अধিকন্নু দूनिয়ার आরাম আয়েশ ও সুঋ-ম্বাচ্ছু কিছूই এখন অবশিষ্ট নাई। তাই जাহাদের পরিতাপ্র কি কোন সীমা थाকিতে পারে? यদি তাহারা জান্নাতের সুখ স্ষাছ্ছন্দ নিজ চোে না দেথিত তাহা হইলে হয়তো অভোধিক পরিতাপ হইত না। জান্নাতের বসন্ত তাহাদের সামলে ঊপ্থাপিত করা হইবে। তাহাদিগকে দেখানো হইবে। যাহাত তাহাদের পরিতাপ অরও বৃদ্ধি পায়। রসসূলূজ্মাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিযাছেন- কিয়ামতের দিতে কতকনোক সশ্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইবে বে তাহাদিগকে জনননাত্র দিকে লইয়া যাও। তাহাদিগকে জনন্নাত্র কাছে নইয়া যাওয়া হইবে। जাহারা জানাজ্র্য

সুগন্ধ ब্হণ করিবে। ইহার ভিতরের ঘর্বাড়ি দেথিবে। আাল্লাহ পাক জান্নাত্বাসীদhর জন্য যাश কিছू প্র্যুত করিয়া রাথিয়াছেন তাহা স্বক্ষে অবলোকন করিবে। এমতাবস্থায় এক আাওয়াজ ভাসিয়া আসিবে বে তাহাদিগকে এখান থেকে সরাইয়া ফ্লে। জান্নাতে তাহাদের কোন অশশ নাই। তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়ার সময় তাহারা এমন পরিতাপের সাথে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে যাহা তাহাদের ছাড়া অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবে না।

তথ্ন তাহারা অল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করিবে যে ইয়া এলাহি! যদি आপনি आयাদিগকে ইহার পূর্ব্রেই জাহান্নাম্ নিক্ষেপ করিতেন। জাপনার প্রিয়
 করিয়াছছন, यদি এইসব কিছू דামাদিগকে না দেখাইতেন তাহা হইলে জাহান্নাম প্রবেশ করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হইছ়। আান্নাহ পাক ইরশাদ করিবেনआামি ইচ্ছ! করিয়াই এইসব কিছू করিয়াছি। কেননা তোমর৷ দুনিযাতে থাকিতে যখन মানুষ হইতে পৃथ্ক थাকিতে, তখন আমার সামনে অনেক নাফরমানী করিতে। পক্ষান্তরে যখন মানুম্যের সাথে একত্রিত হইতে তখন তাহাদের সামনে নরম ও কোমলভাবে কथা বলিতে। তাহাদর সাথে ভাল आচরণ করিতে। তাহাদিংকে দেখাইবার জন্য এবং তাহাদ্র মনোতুষ্টির প্রতি খেয়ান রাখিয়া কथা বলিতে কিন্থু আমার সন্ুুষ্টি লাভের জন্য বनিতে না। তোমরা মানুষকে ভয় পাইতে ক্ন্তু আমাকে ভয় পাও নাই। তাহাদিগকে সম্মান করিতে কিন্তু জামাকে করিতে ना। जাহাদের জানবাসা পাওয়ার জন্য কোন জিনিস ছাড়িয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করিতে না কিন্দু জামার জন্য ছাড়িতে না। তাই অমি তোমািগপকে মর্মন্তদ आयাবের স্বাদ উপভোগ করাইব। চিরস্থায়ী সওয়াব হইতে বধ্বিত রাখিব। আহমদ ইবনে হরব বলেন লে, আমাদের কোন কোন কাজ বিযয়কর। ব্যেমন আমরা রৌদ্র ছাড়িয়া ছায়া অবলষ্নন করি। রৌদ্রের ঊপর ছায়াক প্রাধান্য দিয়া থাকি। কিন্তু জান্নাতকে জাহান্নামের উপর প্রাধান্য দেই নাই। হয়ত ঈসা (জাঃ) বলিয়াছেনঅনেক সুঠামদেহ, চিতাকর্মক आকৃতি, পাজন ও মনোমুঞ্ধকর বক্কৃত প্রদানকারীর মুখ জাহন্নামের তলদেঁশ পড়িয়া ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। इযরত দাউদ (জাঃ) বলিতেন, आয় আল্নাহ! आমি তো আপনার সৃর্ৰ্রের তাপই সহা করিতে পারি না। তাহা হইলে জাহান্নামের তাপ কি করিয়া সহা করিব? আপনার রহ্যতের ঘোষনার পরেও आপনার দয়া নাভের জন্য ¿ौর্যধারন করিতে পারিনা। आপনার आयাবে কিভাবে টৈর্যধধারণ করিব?

অতএব, হে মিসকীন নষ্স! আল্লাহ পাক জাহান্নামে যেসব বিপদাপদ রাথিয়াছেন সেপ্তলির দিকে লক্ষ্য কর। অধিকন্তু তিনি জাহান্নামের বাসিন্দাও সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ পাক বলেন্-

"আপনি তাহাদিপকে পরিতাপের দিন স্শ্পর্কে ভয় প্রদর্শন কন্পুন, यেদিন জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হইবে অথচ তাহারা আজ অতসর্ক। তাহারা তো বিশ্বাস করে না।"
(সূরা মারইয়াম/ আয়াত ৩৯)
অত্র आয়াতত কিয়ামতের দিনের প্রতি ইপ্িিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপকারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সেদিন হইবে না। সিদ্ধান্ত তো পৃর্বেই হইয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের দিনে সিদ্ধান্তের প্রকাশ হইইবে মাত্র। হে আা্যা! তোমার অবস্থা দেথিয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। কেন না তুমি তো হাসি তামাশা, এবং দুনিয়ার ঘৃণিত জিনিসের মোহে লিপ্ত রহিয়াছ। অথচ তুমি জান না যে তোমার সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এখন যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর শে, তোমার অবতরন কোথায় হইবে? জান্নাতে না জাহান্নামে? তোমার ঠিকানা কোথায় হইবে? তোমার শেষ পরিণতি কি? তোমার সম্বন্ধে তকদীরে কি সিদ্ধান্ত আছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর তো ইহাই যে ইহার একটি পরিচিতি আছে। একটি নিদর্শন আছে। যাহা দ্বারা ইহার সঠিক অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। তাহা এই শে, তুমি স্বীয় হালত এবং আমলের প্রতি দৃষ্টি প্রদান কর। কেননা কোন ব্যক্তিকে শে উল্লেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে উ়দ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাহাকে তদানুযায়ী আমল করার সুযোগও প্রদান করা হয়। সুতরাং যদি তোমার অবস্থা এমন হয় বে তুমি সৎ পথের আমল করার সুযোগ পাও এবং এই পথের আমল তোমার জন্য সহহ করিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে তুমি আনন্দিত হও শে তোমাকে জাহান্নাম হইতে দৃরে রাখা হইবে। আর यদি অবস্থা এমন হয় বে,তুমি তো নেক কাজ করিবার ইচ্ছা কর কিন্তু তোমার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় আর यদি খারাপ কাজের ইচ্ছা কর তখন্র সাথে সাথে ইহা করা তোমার জন্য সহজ হইয়া যায়। তাহা হইলে জানিয়া রাখ বে, তোমার সিদ্ধান্ত অন্য দিকে হইয়াছে। কোন এলাকায় বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ইপ্গিত করে যে- ঐ্ণ এলাকার খেত খামারে চারা জন্মাইবে। দূরে ধোয়া দেখা গিয়াছছ ইহা ইগ্গিত করে যে, সেখানে অগ্নি আছে। নেক কাজের তাওফিক পাওয়া, আর না পাওয়াও জাহান্নাম হইতে দূরে থাকা আর না থাকার প্রতি অনুরূপ ইঙ্গিত বহন করিয়া থাকে।.

Uploaded by www.almodina.com
"निশ্চয়ই नেককার লোকেরা জান্নাতে থাকিবে, জার বদকার লোকেরা জাহান্নামে থাকিবে।" তুমি নিজ<ে এই আয়াতের উভয়াংশের সামনে উপস্থপিত কর। উন্লেথিত স্থননল্যের মধ্যে তোমার স্থান কোনটি, তাহা বুঝিয়া লইইতে পারিবে।

## বেহেশতের অবস্থা এবং ইহার বিভিন্ন নেয়ামত

এই পর্যন্ত বে ঘরের বিব্রততকর অবश্থা এবং বিপদাপদদর কথা আলোচনা হইন। ইহার পাশাপাশি বিপরীত্র্রী আরও একটি ঘর রহিয়াছে। ইহার সুখ ম্বাচ্চন্দ এবং আরাম অয়েশ সম্বন্ধেও আলোচনন হওয়া উচিত ᄂ Cেননা কোন ব্যক্তি এই ঘরদ্য়র, কে小 একটট হইতে যখন ছিটকাইয়া পড়িবে, তখন অবশাই ন্তিতীয়টিতে অবস্शান করিতে হইবব। সুতরাং হে আm্ম! জাহান্নামের বিপদাপদ ও ভয়ংকর অবস্থা সশ্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া তোমার অন্তরে ইহার ভয় সৃৃি করা এবং জান্নাত্বাসীদের জন্য বে শান্তি ও সুথ স্ব|চ্ছন্দের ওয়াদা করা হইয়াছ উহা সম্পর্ক চ্তিন্তা ফিকির করিয়া ইহার কামনা অন্তরে সৃষ্টিকরা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। নিজকে তয়ের বেত্র দ্বারা আঘাত কর এবং আাঁকা-বাকা রাস্তা হইতে টানিয়া সরল পথে জানয়ন কর। ফলে ডুমি বহ বড় রাজত্রের অধিকারী হইবে। মর্ম্তদ आयाব হইতে নিরাপদ হইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাত্বাসীদের অবস্থা সম্পক্কে চিন্তা কর। তাহাদ্রর মুখমন্ডলে থাকিবে সুখস্বাচ্ছন্দ ও সতেজতার ছাপ। সীল করা বোতলের পানীয় তাহাদিগকে পান করানো হইবে। শ্য মণি-মুক্তার প্র্তুত তাবুর অভ্তন্তরে সবুজ বর্ণের ইয়াকুত পাথরের ততনী মিম্বরে তাহারা উপবিষ্ট থাকিবে। সবুজ ছাপার বিছানা তাহাদের তাবুতে বিছাইয়া রাখ্ হইবে। তাহারা সিংহাসনে হেলান দিয়া বসা থাকিব্। শরাব এবং মধুর প্রবাহিত প্রস্তববন্র তীরে তাহদের তাবু গুলি খাটানো হইবে। তাবুর ভিতরে তাহাদের সেবা সুশ্রুষার জনা হরগণ এবং হোট ছোট বানকদিগকে নিয়োজিত করা হইবে। অনিন্দ সুন্দরী ডাপর ঢোথা উত্ত চরিজের ও সর্বাধিক সৌন্দর্য়র অধিকারিনী যুবতী অতুননীয় সাজ্জ সজ্জিए হইয়া সামনে ঊপস্থিত থাকিবে। জান্নাতের হরদিগকে দেখিতে মরে হইবে ৫েন ইয়াকুত পাথর এবং মণি-মুক্ত দ্বারা তাহাদিগক্ প্রস্থুত করা হইয়াছে। দেখিলে
 রেশমী চাদর জড়ানো थাকিবে। দেথিয়া চোখ পর্যন্ বিষয়াভিভূত হইয়া পড়িবে। মণি-সুক্ত খচিত মুকুট তাহাদের শিরের উপর লোতা পাইবে। आাঁv কোনে লাল বর্ণের রেখা, প্রেমের জালোকচ্ছটা নিঃসরণকারী নয়ন বিশিষ্ঠ, নাল ইয়াকুতের প্রাসাদের তিতর পর্দার অন্তরালে, নজ্জা-শরমে নীচের দিকে দৃষ্টিপাতকারিণী এই সকল হর তাহাদের প্রাসাদ জান্নাতের বাপিচার মষ্যখানে অবস্থিত। লেখানে নারী-পুহুষ সুসজ্জিত থাটট সামনা সামনি বসিয়া জালাপ आলোচনায় রত থাকিবে।

অত্র नির্ভেজাল শরাব পান করানো হইবে, যাহাতে অভাবনীয় এক প্রকার স্বাদ অনুহুত ইইবে। মুক্বের দানার ন্যায় উজ্জ্g ও চক্চকে বালকরা শরাব ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের পেয়ালাজুলি হাতে নইয়া जাহাদের সামনে পরিবেশশ করিবে। এইসব কিছু তাহাদের দুনিয়াত্ উপার্জনের বিনিময়। প্রবাহিত প্রস্রবনের তীরে বে সকল বাগান লোভা পাইত্ত থাকিবে- এই সকল বাগানের মধ্যে চাহাদের সুদ্থর এইসব ঘরগুলি অবস্থিত হইবে। প্রতাপশালী সয্রাটটর ন্যায় তাহারা তথ্যায় অবস্शান করিবে। তাহাদের এই উপভোগর প্রতাব তাহাদের চেহারার ম:ধ্য স্পষ্টতাবে ফুটিয়া উঠিবে। কোন প্রকার মলিनত বা অসন্তুষ্টি তাহাদিগকে স্পশ্য করিতে পারিবে না। বরং সম্মানিত সুখী ও প্রফুন্ন অতিথির ন্যায় দেখা যাইবে। পরোয়ারদিপার্রে পক্ষ হইতে বিভিন্ন রং ও স্বাদের অগনিত তোহ্যা ঢাহাদের খেদমতে উপস্থাপিত করা ইইবে। সারকথা তাহাদhর মনোবাসনা, আকাষ্খ্গ ও কামনা পূর্ণ করিবার সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সেখানে কোন প্রকার

 যাহা প্রদানকরা হইবে, তাহা Јண্ষন করিয়া দুধ, শরাব ও মধুর প্রবাহিত প্রম্রবন হইতে পান করিবে। প্র্রবনের তলদেশ রৌপ্যের বাধানো হইবে। ইহাতে মনিমুক্তা কংকর হিসাবে ব্যবহৃ হইবে। ইহার মাটি হইটে মেশক, আযফার এবং সবুজ্র রংয়ের জাফরানের। এই সব প্রস্তবনে মিষ্টি পানির বারি বর্ষিত হইবে। বৃষ্ঠির পানি কभ্পুরের টিলার উপরও বর্ষিত হইবে। পানি পানের পেয়ানাখলি মনিমুক্ত দ্বারা খচিত হইৰে। তাহাদিগ্কে শে পানীয় পান করিতে দেওয়া হইচে তাহা বিশশষ পাত্রে রাঘিয়া পা区্রের মুখ্থ কর্ক आটিয়া সীল করিয়া দেওয়া হইবে। সানসাবিল নামক প্রস্রবন হইতেও পানীয় দ্রব্যের মিশ্রন তাহাদের পানীয় দ্রব্যের সাথে ভ্যেগ করিয়া দেওয়া হইবে। পাত্রभিল এত স্বচ্ম পদার্থ্র ত্যাiরী হইটে ভে স্বচতার কারণে
 দেখাইবে। দেখিয়াই মনে হইবে বে এইখুলি কোন মানুভের অস্তুত নহে। কেননা ইशাদের প্র্ুুতিত্ত কোন প্রকার ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা যাইবে না। বে সকন जেবক এইঞ্ৰলি পরিবেশন করিবে ঢাহাদের ঢেহারার জ্যোতি সৃর্টের আলোর জ্যোতির ন্যায় হইবে। তব্বে তাহাদের আকৃতির কোমলত, কেশাগুচ্ছ্হর চিত্ত মনোহর সৌীর্দ্য্য এবং নয়ন যুগনের লাবন্যময় আকর্ষন এইদিক থেকে তো সূর্যাও তাহাদের কাছে পরাজিত। অধিকন্তু ইহা এমন এক ঘর যাহার বসবাসকারীর মৃত্য নাই। কোন প্রকার অপদবিপদদ, অসুস্থতার কম্পনা এখানে নাই। ইহার বাসিল্দাদরর কোন রকম আবর্তন বিবর্তন, পরিলক্ষিত হইবে না। এমন ঘরের প্রতি যাহাদের


তাহারা কিতাবে এই নশ্রর অস্থায়ী ঘরের প্রতি অন্তর লাগাইয়া রাথিয়াছ। ইহাত জীবনयाপন করা কিওাবে অনন্দদায়ক ও আরামপ্রদ इইতে পার? অথচ জাল্লাহ পাক নিজেই ইহার অস্शায়ীত্বতা সশ্পর্কে ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন। মনে কর, যদি জন্নাতে স্বস্থ্য সুস্থ थাকা এবং মৃত্যু, ফুধা, পিপাসা প্রতৃতি হইতে নিরাপদ থাকা ব্যতীত অन্য কোন কিছू নাও পাওয়া यাইত, তবুও এই নশ্বর, অস্থায়, দूoখ ক্রেণরর জাবাস্ুমি দুনিয়া কোন অবস্থায়ই জান্নাতের উপর প্রাধান্য পাওয়ার বোগ্য নরহ। জান্নাত্বাসীরা তো বাদশাহ। সর্ব প্রকার অনিষ্ট্র বিষয় হইতে নিরাপদ, সর্ব প্রকার जানन্দ ঊপতোপে আহলাদিত, মনের সর্ব প্রকার চাহিদার উপতোক্ত, প্রতিদিন ঘরের বাহিরে আiসিয়া আল্লাহর দর্শন লাডকারী। আর জান্নাতে যত ম্বাদ উপভেগ করিcে তন্মধ্যে আল্লাহ পাকের দর্শন্নের স্বাদ অতুলনীয় এবং সর্বাধিক आনन্দদায়ক বরং আল্নাহ পাকের দর্শন লাভের লোকাবিলায় অন্যান্য সম্শ স্বাদ ও ৬পভোগ অর্থহীন। অধিকন্তু জান্নাতের নিয়ামত সমূহ, হাতছাড়া হওয়ার শংক্সা মুক্ত। এতকিছুর পরও দুনিয়াত মন नাগানো, ইহার প্রতি আসক্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা বJতত জার কিছু নয়।

হযরত জাবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্নাহ সান্নাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছছন, এক ঘোষক ঘোষণা করিবে ভে হে জনননাত্বাসী। তোমরা এমন এক সুস্থতার অধিকারী হইয়াছ, याश কথনও নষ্ট হইয়া অসুস্থত आসিবে না। তোমরা এমন এক জীবন লাভ করিয়াছ बে তোমাদhর আর কখনও মৃত্যু জাসিবে না। তোমাদুর মধ্ধ্য এমন এক বৈৗবন বিরাজ করিতেছে, যাহা কথনও বার্ধক্লে র্পপান্তরিত হইবে না। ঢোমরা এমন বিত্তশালী হইয়াছ বে আর কখনও মুখাপফ্মী হইবে না। बাল্লা পাক বলেন-

"তাহািিগকে জাজান করিয়া বলা হইয়াত্ बে ইহাই জান্নাত। তোমরা ম্বীয় কর্মর বিনিময়ে ইহার মালিক হইয়াছ!" (সূనা জা-রাফ/ জায়াত 8৩)
জান্নাত সম্পর্ক অধিক জানার জাগাহ হইলে কুরজান পাক পাঠ কর। দেशিবে
秋 সৃরায়ে ওয়াকেয়া প্রভৃতি জান্নাতের বর্ণনায় ভরপুর। शাদীছে পাক থেট্ यमि জান্নাতের বর্ণনা জানিতে চাও। তাহা হইতে করেেকট দিক থেকে জান্নাতের आলোচনা করা যায়। (এক) উপরে উল্লেशিত আয়াতত বলা হৃয়াত্ বে কিয়ামতের দিনে অল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া জবাবদিহি করিতে হইবে। বে ব্যক্তি ঐ অবস্शানকে ভয় করে তাহটেে দুইটি জন্নাত প্রদান করা হইটে।

Uploaded by www.almodina.com

রাসূনूল্নাহ সাল্নাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাi্নাম জান্নাত দ্রয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন বে, জান্নাত রৌপপের হইবে। ইহার মধ্যে পানাহারের পাब্রসমূহ এবং অন্যান্য জিনিস ও রৌপ্যের হইবে। অনুক্রপভাবে জারও দুইটি জান্নাত, যাহার মধ্যে পানাহারের পাত্র এবং অন্যান্য জিনিসও ম্বর্ণে প্র্তুত হইবে। ইহাতে প্রবশশকারীদ̆র এবং তাহাদের পরোয়ারদিগারের মட্য আল্নাহ পাকের্র বড়ত্ধের পর্দা বাতীত অন্য কিছু थাকিবে না।

## বেহেশতের দ্বার সমূহ

(দুই) মৌলিক নাফ্রমানী অনুসারে জাহান্নামের দরজা রহিয়াছ্। অনুরপ্াবে মৌলিক ই্বাদত অনুসারে জান্নাতের দরজা হঁইবে। অর্থাৎ ঝৌলিক ইবাদত যতঞ্জলি জান্নাতের দিরজাও ততখুলি। হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূনুল্লাহ সাল্লা|্মাহ জ্রালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি আল্লাহর রাষ্তায় দুইটি জিনিস ব্যয় করে তাহাকে জান্নাতের দ্মার সমূহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য অহবান করা হইবে। জান্নাতের দার আটটি। সুতরাং यদি কোন ব্যক্তি নামাযী হয় তাহা হইলে" তাহাকে "বাবুসসলাত" বা "নামাব্যে দরজ"’ দিয়া প্রবেশ করিবার জন্যা জাহান করা হইবে। বে ব্যক্তি রোযাদার হইবে তাহাকে "‘বাবুর রাইয়ান" বা जৃ尺্তির দার দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য জাহ্木ান করা হইবে। বে ব্যক্কি দানশীল হয় তাহাকে ‘বাবুস সদকা’ অর্থাৎ দানের দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহানান করা হইবে। আার মুজাহিদ দিগকে ‘বাবুজজিহাদ’ অর্থাৎ জিহাদের দরজজা দিয়া প্রবশে করিবার জন্য আহানান করা হইবে।

হ্যরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেসা করিলেন बে, ইয়া রাসূলুলুাহ সাল্লাল্নাহ্ आলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্রাহ এমন কোন মানুমও কি আছে যাহাকে জান্নাতের সকन দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য আহানান করা হইবে? তিনি সাল্নাল্নাহ অালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ख্যা। এমন লোকও आঢছ याহাকে জান্নাতের সকন দরজা দিয়া প্রবে করিবার জাब্বান জানানো হইবে। আমার আশা বে তুমি তাহাদ্রের একজন।

হযরত আলেম ইবনে দমরা (রহঃ) হযরত আানী (রাঃ) এর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হযরত অলী (রাঃ) জাशন্নাম্রে আলোচনা করিয়াছেন। দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন ক্ন্তু লে কथাগुলি শ্যরণ নাই। অতঃপর তিনি নিম্নোত্ত জায়াত পাঠ করিলেন-

"याহারা ग্বীয় প্রুুকে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে. জান্নাতের দিকে চালিত করা হইবে।"
(সৃরা যুমার/ অা়াত ৭৩)

এই সকল জান্নাতীদের সপ্পর্কে তিনি বলেন বে, এখন তাহারা জান্নাতের কোন এক দরজার কাছে প্পৗহিবে। তখন দরজার কছে একটি বৃফ্ম দেথিতে পাইবে। आারও দেথিবে যে বৃক্ষের মুলের নিকট দিয়া দুইটি প্রম্ববন প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা आদেশপ্রাপ্ত হইয়া একটি প্রস্রবনের কাছে নিয়া ইহার প্রবাহিত পানি পান করিবে। পানি পান করিবার সাথে সাথে তাহাদের কষ্ঠ ক্লান্তি অथবা অন্য যে কোন অসুবিধা দূরীতূত হইয়া যাইবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্ববনের কাছে যাইবে। ইহার পানিতে প্গাসল করিবে। তখন তহাদ্রের দেহ হইতে আরাম ও প্রশাত্তির জালো বিচ্রুরিত হইতত থাকিবে। অতঃপর তাহাদের দদহ চিরদিন্নর জন্য সুবিনাস্ত, नাবনমময় হইয়া যাইবে। তাহাদের কেশঋচ্ছ কোন এলোমেলোযাব দেখা যাইবে না। দেহে কখনও ময়না পরিনক্ষিত হইবে না। जাহাদিগকে দেशিলে সর্বদাই এমন মনে হইবে ভেন তাহাদের দেহ তৈলে সিক্ত রহহিয়াহ। অতঃপর তাহারা জান্নাত পর্যন্ত পৌছিবে। জান্নাতের রহ্ষণাবেক্ষনে দায়িত্ধাণ্ত ফিরিশতত তাহাদিগকে বলিবে-

"তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। তোমরা পবিত্র। সুতরাং চিরদিনেের জন্য ইহাত্ প্রবেশ কর।"
(সৃরা যুমার/ আায়াত ৭৩)
অতঃপর স্বল্প বয়সক্ক বানকেরা তাহাদিগকে অভিবাদন জানাইয়া বরুন করিবার জন্য আগমন করিবে। তাহারা আগন্তকদের উভয় পার্শে এইতাবে অবস্থান লইয়া চলিতে थাকিবে বেমন দুনিয়াতে কোন আপনজন বহুদিন বিদেশ অবস্থানের পর বাড়ী आসিলে আা্্ীীয় স্বজনরা जাহার উভয়পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইয়া বাড়ী লইয়া আসে। পথ চলিতে চলিতে বালকরা বলিতে থাকিতে বে जাল্লাহ পাক অপনাদ্রর জন্য যেসব স্মানজনক উপহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন লেগুলি লাভের সুসংবাদ অহণ করুন। বালকদের মধ্য হইতেও এক বালক অগে বাড়িয়া যাইটে এবং এ্য জান্নাত্র জন্য যে হর নির্ধারন করা হইয়াহহ, তন্মাধ্যে এক ব্যক্তির হরকে বনিবে, অযুক ব্যক্তি আসিয়াছে। দুনিয়াতে এই জন্নাতীর বে নাম ছিল হরের সামনে ঐ নামটিই উন্নেখ করিবে। হর বলিবে, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি? বালক বলিবে, হাঁ, ऊেথিয়াছি। সে আমার পিছনেই আসিতেছে। হর ইহা अনিয়া আনন্দে উল্মালে ফাটিয়া পড়িবে। घররে দরজজর সামনে বারান্দায় আসিয়া দাড়াইবে। এই জান্নাতী স্বীয় ঘরে প্রবেশ করিয়া দেথিবে ৫ে পাথরের স্থলে তাহার घর মনিমুক্ত দ্রারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐখানে একটি সুউচ অট্টালিকা মাथা উচুঁ করিয়া দौড়াইয়া जাছে। ইহা লাল, সবুজ, হলদh প্রডৃতি রং<্যের মনিমুক্ঞা দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। শির ঊপরের দিকে উত্তোলন করিবার পর দেখিতে পাইবে বে

ইशর ছাদ বিজলীর ন্যায় ঝলমন করিতেছে। আল্লাহ পাক যদি তাহর দৃষ্টি শক্কিতে শক্তিদান না করিতেন তাহা হইলে হয়ত ইহার উজ্জ్̨ুতায় তাহার দৃষ্Aিশক্তি নষ্ট ইইয়া যাইত। অতঃপর সে নীচের দিকে চাহিয়া দেথিবে বে তাহার পার্ল্বে তাহার সহর্ষিনীীরা পেয়ালা হাতে দাঁড়াইয়া জাছে। তাহার জন্য বিছানা বিছাইয়া রাখা হইয়াছে। হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে হেলোন দিয়া বসিয়া বলিবে বো আল্লাহ পাকের শোকরিয়া। তিনি আমাকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন কার্যাছেন। তিনি यमि পথ প্রদর্শন না করিত্ন তাহা হইলে এখান পর্যন্ত প্পীছা आমার জন্য কেেন অবস্शায়ই সষ্টব ছিল না। অতঃপর এক ঘোমণাকারী ঘোষণা করিবে ভে তোমরা এখানে চিরকাল জীবিত থাকিবে। কখনఆ তোমাদর মৃত্যু আসিবে না। এখানেই সর্বদা থাকিবে। এখান থেকে সরিতে হইবে না। সর্বদা এইক্রপ সুস্শাস্থের অধিকারী थাকিবে। কথनও অসুস্থত आসিবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাঙ্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিনে আমিই প্রথম জান্নাতের দরজার কাছছ আসিব এবং ইহাকে খূলাইব। জান্নাত্র প্রহরী জিষ্ঞাসা করিবে আপনি কে? आমি বলিব বে আমি মুহাপ্মদ ইবনে আবদুন্নাহ! সে বলিবে, आপনার পৃর্বে অন্য কাহারও উল্দেশ্যে দরজা না ধথালার জন্য আমাকে নির্দেশ করা रইয়াছ下।

## জান্নাতের সু-ঊচ্চ মহলসমূহের আলোচন্না

(তিন) পরকালে মনুমের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হইবে এবং বড় বড় পার্থক্য ইইবে। ভেমীনাবে দুনিয়াতে মানুষের জাহহীী ইবাদত ও বাতেনী ইবাদতে পার্থক इইয়া থাকে, এমনিভাবে তাহারা ইবাদত্র বিনিময়ে সওয়াব লাভ করিবে ইशাতেও পার্থক্য হইবে। সুতরাং কেহ यদি পরকালে সর্ব্রোচ মর্যাদা লাভ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাক্ ইহার জন্য ঢেষ্যা করিতে হইবে, যেন অন্য কেহ তাহার অপেক্ন অধিক ইবাদত না করিতে পারে। কেননা ইবাদতে আগে বাড়িবার জন্য এবং এই ক্ষেত্রে অন্নের সাথে প্রতিয্যেগিত করিবার জন্য অল্লাহ পাক নিজেই

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের মার্জ্জনার দিকে আগাইয়া চল।"
অन्ग এক স্থানে বলা হইয়াছছ-


यদি কোন ব্যক্কির সমকক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি বা जাহার কোন প্রতিবেশী টাকা পয়সা বা ঘর নির্মাণণর দিক দিয়া তাহার থেকে অハে বাড়িয়া यায়। তাহা হইইলে

Uploaded by www.almodina.com

ইহা जাহার জন্য বড় কষ্টদায়ক হয। হিংসা ও ঈর্ষার কারণে সে জুলিতে থাকে। তাহারই এই সমকক্ষ বা প্রতিবেশী यদি জান্নাতের ক্ষেত্রে তাহার আগে বাড়িয়া চলে তাহ হইলে जাহার কোন দুঃথ হয় না। হিংসা বা ঈর্ষার অগ্নিতে পুড়ে না। অথচ জান্নাতের একটি সাধারণ ব্ধু সমগ দুনিয়া অপেক্ষাও অনেক মুল্লবান।

হযরত জাবু সাঙ্দ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত জাছে বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্মা|হ आলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন জ্নন্নাত্বাসীরা তাহাদদর উপরের কক্ষ অবস্থিত জান্নাত্বাসীদিগকে এমন দেথিবে বেমন তোমরা পৃর্ব ও পশ্চিম দিকে চলন্ত নক্ষ্র রাজিকে দেখিতে পাও। তাহারা তাহাদিগকে এইর্পপ দেখার কারণ হইন, জান্নাতীদের উল্নেখিত উভয় সुতের মর্যে মর্যাদার দিক থেকে অনেক পার্থক্য হইবে। উপস্থিত সাহাবাগণ জারय করিলেন বে ইয়া রাসূলুল্মাহ সাল্লা|্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই মর্যাদায় তো নবীগণই প্ৗৗছিতে পারিবেন। তাহাদের ছাড়া অন্য কেই হয়ত এই মর্মাদায় পৌছিতে পারিবে না। তিনি সাল্ধাল্নাছ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম বলিলেন, কেন, অন্য কেহ প্ৗীছিতে পারিবেন না? বে সত্বার হাতে আমার জীবন আমি তौহার কসম করিয়া বলিতেছি বে যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছহ এবং রাসূলগণ<ক সত্য বলিয়া ন্বীকার করিয়া নইয়াছে অহারা এই মর্যাদায় প্পীছিবে।

এক হাদীছে জাসিয়াছে বে জান্নাতে উচ্চর্মাদা প্রাষ্ত ব্যক্তি দিগকে অপেকক্ষকৃত নীচ্মর্যাদা সম্পন্ন লোক এমন দ্দেিবে ল্রেন তেমরা অাকাশর তারকারাষিকে লেথ।

অাব বকর ও ওমর (রাঃ) এই সকন উছ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত। एযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্মাহ সাল্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম আমাদিগ<大 উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি जোমাদের কাছছ জান্নতের উ কক্ষের লোকদদর ক্থা বর্ণনা করিব?আমি বনিনাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ। ইয়া রাসূনুল্গাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম! ইহা আমাদের জন্য
 থাকিবে। তাহা এমন আশর্যজনক হইবে বে ইহার ভিতরের দিক বাহির আর বাহিরের দিক ভিंতর বनিয়া মনে হইবে। ইহাতে এত বেশী আারাম ও প্রশাা্তি হইবে- যাহা কেহ কথনও চোখে দোথ নাই, আবার কেহ কখনও কানে শেনে
 সান্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কাহারা এই সব কক্কের অধিকারী হইবে? তিনি বলিলেন, 心 সকল লোক এই সব কক্জের অধিকারী হইবে যাহারা সালামের প্রथা প্রসার করিবে। অনাকে আহার করাইবে। সর্বদা রোयা রাথিবে এবং রাত্রে মানুষ যখন नিদ্রায় থাকে তখন নামাय পড়ে। হयরত জাবের (রাঃ) বলেন ব্যে এই সকন আমन করা কি কাহারও জন্য সষ্ভব? কোন ব্যক্তি কি এইসব জামলের শক্তি রাথে?

তিনি বলিলেন শে, আমার উম্ষরের লোকেরা এইসব আমলের শক্তি রাছথ। এখন আমি তোমাদিপকে ইহার ব্যাখ্যা ৫নাইতেছি। কোন ব্যকি যখন তাহার মুসলমান ज্রাতার সাথে সাক্ষাৎকালে সালাম পপশ করে जथবা সালামের জবাব প্রদান করে তাহা इইলে সে সালাম প্রচার ও প্রসারকারী সাবাস্ত इয়। यंদি কোন ব্যকি স্বীয় পরিবার পরিজন এবং স্বীয় স্বজনকে পেট ভরিয়া আহার করায়। তথন সে অন্যকে আহার করাইয়াছে বলিয়া সাবা্ত হইবে। বে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে। অতঃপর প্রতিমালে তিন দিন রোযা রাvে সে সর্বদ্т রোযা পালনবারা সাব্যু ইইন। যে ব্যক্তি ফর্রজ ও ইশার নামাজ জামাের সাথে পড়িন, সে সারা রাত্র नाমাय পাঠকারী সাব্ত্ত ইইন।

 দিলেন বে "মাসাকিন" শদ্দের দ্মারা মনি মুক্তা নির্মিত বাড়ীকে বুঝানো হইয়াছে। প্রতিটি বাড়ীতে লাল ইয়াকুতের সত্তরটি ঘর थাকিবে। প্রতিটি ঘরে সও্ররটি কামরা এবং সত্তরটি পালক্ক থাকিবে। প্রতিটি পালড্কু বিভিন্ন রংয়ের সত্তরটি বিছানা বিছানো থাকিবে। প্রত্যেক বিছানাতে একটি একটি হর থাকিবে। প্রতি কামরাত্ সজ্ররি দস্তুথানা বিशান্যা থাকিবে। প্রতি দস্তুর খানায় সত্তর রংয়ের খাদ্য রাখা হইবে। প্রতি কামরায় জাবার সত্তরি খাদেমা নিয়োজিত थাকিবে। ঈমানদার প্রতিদিন তাহাদের সকনের সাথে সহবাস করিবার ক্ষমতা নাড করিবে।

## জান্নাতের দেয়াল, ভূমি, গাছপালা এবং নহরসমূহ

(চার) যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহারা জান্নাতের এইসব কিছু দেথিয়া কতইনা খুশী হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে না, তাহারা এইসব কিছু থেকে বঞ্কিত হওয়ার কারণে কতইনা পরিতাপ করিবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসৃলুল্রাহ সাল্লাল্নাহ আनাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন জান্নাত্রের দেয়ালের ইট্ঞলি হইবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের। একটি ইট় হইবে স্বর্ণে। আার অপরটি হইবে রৌপ্যের। ইহার মৃত্তিকা হইবে জাফরানের। মসলা হইবে মেশকের। কোন এক ব্যক্তি, নবী করীম সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাঢ্ জান্নাতের মাটির বিবরণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, অ্র ময়দার ন্যায। নির্তেজাল হেশক মিশ্রিত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লা/্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন বে, यদি কোন ব্যাক্তি ইচ্ম করে এে জাল্লাহ পাক তাহাকে শরাব পান করান। তাহা হইলে তাহার উচিত দুনিয়ার শরাব পান না করা। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্মা করে বে আন্নাহ পাক তাহাকে রেশমী কাপড় পরিধান করান,

তাহা হইঁ্ল তাহার দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করা বর্জন করা উঁচিত। জান্নাতের নহরঞ্ণলি মেশকের টিলা বা মেশকের পাহাড়ের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত।

এক হাদীছে জছে বে জান্নাতী লোকদের মধ্যে যাহারা কাছে সবচচে়ে কম অলংকার थাকিবে। यদি তাহার जলংকারখুলি দুনিয়ার সম্শ্ত অলংকরের সাথে ঢুলনা দেওয়া হয়। তাহা হইলে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত আাখেরাতের অলংকারখুলি দুনিয়ার সমষ্ত অলংকারের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত হইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূনून्নাহ সাল্লা|্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে একটি বৃফ্ষ এমনও আছে যাহার ছায়া একজন তেজী অশ্বারোহী একশত বৎসরেও অতিক্রে করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি বলেন বে, यদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহা হইলে কুরঅান পাক্রে নিস্নেজ আাযাতটি পাঠ কর-

## 

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূনুন্মাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম এর সাহাবাগণ বनিতেন যে, গাম্য লোকজন এবং তাহাদের মাসজানা জিজ্ঞাসা আমাদের খুব উ.পকারে আসিত!একদা একজন গাম্য লোক आসিয়া বলিল বে ইয়া রাসূলूল্লাহ
 বৃক্ষের আলোচনা করিয়াছেন। জান্নাতেও এইদ্রপ কষ্ঠদায়ক বৃক্ষ थাকিতে পারে
 করিলেন, সে বৃकটির নাম কি যাহার কथা তুমি বলিতেছ, গ্রাম্য লোকটি বলিল, ইহা
 श゙।। আল্মাহ পাক কুরজান পাকে বলিয়াছেন, - "তাহারা কুল বাগানে থাকিবে বে কুল বৃক্ষ কাঁঁ মুক হুইবে। তিনি বলেন বে অাল্লাহ পাক কুল বৃক্ষের কঁঁট কাটিয়া দিবেন। প্রতিটি কাঁটার স্ছানে একটি একটি ফল লাগাইয়া দিবেন। প্রতিটি ফলে বাহাত্তর প্রকার মজা হইবে। এক প্রকার মজা অপর প্রকার হইতে সস্পূর্ণ পৃথক হॅবে। হযরত জরীর ইবনে আদ্যুন্মাহ (রাঃ) বলেন ハে, জামরা চেফাহ নামক স্থানে কাচেনা থামাইয়া বিশ্যাম করিতেছিলাম। দেথিতে পাইলাম বে অদৃরেই জনৈক ব্যক্তি একটি বৃক্কের নীচে ওইয়া আছছ। তাহার উপর রৌ্র অসার প্রায় কাছাকাছি ছিল। আমি আমার দাসকে বলিলাম বে চামড়ার এই বিছানাটি লইয়া সেথানে যাও এবং তাহার উপর ছায়া ব্যবস্থ করিয়া आস। সে তাহার কাঢছ গিয়া ছায়ার ব্যবস্श করিন। তিनि জাগ্তত হইঢে জানিতে পারিলাম ব্যে তিনি হয়ত সানমান কারসী (রাঃ)। आমি তাহার কাছে নিয়া সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, হে জরীর! অল্gाइর সন্তুধ্টি অর্জনের জনা নরম হইয়া যাও। বে ব্যক্তি আল্লাহকে সনুষ্ট করিবার উর্দেশ্যে নিজকক ছোট করিয়া প্রকাশ করে আল্লাহ পাক তাহাকে পরকালে উচ

মর্যাদা দান করিবেন। কিয়ামতের ময়দানে কি কি কারণে অক্ধকার মানুষকে অস্থ্ন্ন করিয়া ঝেনিবে, তুমি কি ঢাহা জান? হ্যরত জরীর (রাঃ) বলেন, জামি বলিলাম, ना। তখन তিনি বলিলেন, একে অপরের টপর অত্যাচার করার কারণণ এবং একটি


 বলেন, আমি বলিলাম, তাহা হইলে থেজের বৃক্ষ থেকেও কি কাঠ হইবে না? তিনি বनिলেন, সে সব বৃক্ষ কাঠের হইবে না বরং ইহারা মনি মুক্ত। ও স্বর্ণে হইৰবে।

## জান্নাতীদের্ন পোশাক, বিছানা, পালক, আসন এবং তাবু

(丹|চ) আল্নাহ পাক বলেন-

"সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মনি-মুক্তার ঢুরি পরিধান করানো হইবে এবং তাহাের পোশাক হইবে রেশমী কাপড়ের।"
(সৃরা হब্জ/ জায়াত ২৩)
অনুสপ অন্যান্য আয়াত এবং হাদীছেও ইহার বিবরণ आসিয়াহে। ব্যেম হয়রত অবু হোরায়রা (রাঃ) থ্থেক বর্ণিত রাসূনুল্লাহ সাল্লাল্লাহ आनাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে জান্नাত্ প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বিডিন্ন নেয়ামত প্রদান করা হইবে। সেখানে সে কোন কিছूর অভাব অনুভব করিবে না। তাহার কাপড় চোপড় পুরানো হইবে না। তাহার বৌবনে জাটা পড়িবে না। জন্নাতে এমন এমন নেয়ামত থকিবে যাহা কথনও ঢোথে দোv নাই, যাহ সম্পর্কে কথনও কোন কান ওটে নাই এমনকি কোন মানুষ্রে অন্তরে ইহার কন্পনাও আলে নাই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিন, ইয়া রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতের পোশাক সম্বন্ধে অমাদিগকে অবগ্ত করুু। ইহা কি জান্নাতীদের দোে এমনিতেই সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে। বুনিয়া প্র্্ুত করা হইবে? রাসূনূল্লাহ সাল্না|্নাহ্ আালাইহি ওয়াসাল্নাম তাহার প্রশ্ন শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্য প্থেক কেহ কেহ তাহার প্রশ্র ওनिয়া হাসিলেন। রাসূনूন্গাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিলেন, ঢোমরা হাসিতেছ কেন? বে ব্যক্তি জানেনা সে বে ব্যক্তি জানে জাহার কাছু জিজ্ঞাসা করিয়াছে বলিয়া হাসিত্ছছ? অতঃপর তিনি বলিলেন ভে তাহাদhর পোশাক জান্নাত্র ফল থেকে বাহির করিয়া আনা হইবে? হযরত আবু হেরায়রা (রাঃ) থেকক
 প্রবেশ করিবে তাহাদের মুখমভলল পুর্নিমার চাঁদের ন্যায় উজ্ঘ্qল হইবে। তাহারা
 প্রস্রাবও করিcে না। তাহদের ব্যবহৃত পাত্র ও চির্রননী সমূহ স্বন্ণর ম্बারা প্রত্তুত

করা হইবে। তাহাদের শরীর থেকে নির্গত ঘর্মের গন্ধ মেশকের গন্ধের ন্যায় হইবে। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য দুইজন দুইজন করিয়া সহধর্মিনী থাকিবে। তাহাদের পাঁ্যের গোছার ভিতরের মগজ এত সুন্দর, স্বচ্চ ও সুশ্প হইবে বে বাহির ছইতে গোশতের ভিতর দিয়া পরিষ্কার দেখা যাইবে। সেখান কোন প্রকার বাকবিতন্ডা ও মত পার্থক্য থাকিবে না। একের প্রতি অপরের কোন প্রকার হিংসা-ক্রেষ থাকিবে না। বরং সকবে এক অন্তর হইয়া সকাল সন্ধা আল্লাহ পাকের बিকিরে লিপ্ত থাকিবে। এক রেওয়াক্যেতে আতে শে প্রত্যেক সহর্র্মিনী সত্তর হাজার পোশাক প্ররিধান করিবে। উপরে উল্লেথিত आয়াত্র নাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া নবী করীম সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেন, তাহাদের মাথার মুকুটের একটি
 পৃর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্গ দুনিয়া উজ্জ్, হইইয়া যাইত। এক রেওয়ার্যেতে জাছে যে জান্নাতীদের তাবু যে মুক্তা দ্বারা নির্মান করা হইবে, ইহাদের মধ্যতাগ খোলা থাকিবে। তাবুর উफ্চা যাট মাইল হইবে। ইহার প্রত্যেক কোনে মুমিনের স্ত্রী অবস্গান করিবে। কিলু এক শ্ত্রীকে অপর ত্ত্রী দেথিতে পাইবে না। হयরত ইবনে জাষ্বাস (রাঃ) বলেন বে, জন্নাতীদুর তাবুর মুক্গা ভিতরের দিক দিয়া থোলা হইবে। ইহার লৈৈ্ঘ্য প্রস্থ তিন মাইন এবং স্ণ নির্মিত চার হাজার দরজজ থাকিবে। হयরত আবু সাঈদ খूদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত आजছ বে, নবী করীম সাল্লা|্নাহ जালাইহ ওয়াসাল্লাম বলেন শে, জান্নাতীদের দুইটি বিহ্शনার মধ্যে যমীন থেকে आসমান পর্শ্শ দূরত্তের সমান দূরত্থ থাকিবে।

## জান্নাতীদের আহার

(ছয়) কুরজানে ক্রীমে তাহাদের থাদ্য সস্পর্কে জালোচনা করা হইয়াহ্ছ। তাহাদের খাদ্য হইবে ফল, পাখী, মান্না, সানওয়া, মধু, দুধ, পানি আরও অগনিত বিভিন্ন খাদ। बাল্gাई পাক বলেন-

"‘যथन তাহাদিগকে জান্নাতের বাপান হইতে ফল আহার করিতে দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে ইহ তো ঐ্ব ফল্ন, যাহা ইতিমৃর্বে আমাদিগকে খাদ্য হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল। তাহাদ্ররেে বে ফল্লগলি প্রদান করা হইবে তাহা দেথ্তিতে একটি অপরটির অনুสপ ।"
(সুরা বাক্কারাহ/ আয়াত ২৫)
জান্নাতীরা কি কি জিনিস পান করিবে জাল্লা পাক কুরজান পাকের বিভিন্ন श্शনে উহার বিবরণ দিয়াছ্ন।। রাসৃনুল্নাহ সান্লান্মাহ অনাইহি ওয়াসাল্লাম এর

Uploaded by www.almodina.com

 করিন। সে রাসৃনূল্লাহ সাল্লাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে কত্খলি প্রশ্ন রাशिन। তন্ম<্যে এক প্রশ্ন ইহাও ছিল ব্রে সর্ব প্রথম কে পুলসিরাত অতিক্রম করিবে?
 জিজ্ঞাসা করিল বে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর কি কি পুরস্কার প্রাশ্ত হইবে? রাসূল্ন্নাহ সাল্লান্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্ঞাম জবাব দিলেন বে, মাছের কলিজা ভূনা কাবাব। সে আবার বলিল, ইशার পর তাহাদের খাদ্য কি হইবে? তিনি জবাব দিরেন জান্नাতের ষাড়। ইহারা জান্নাতের অলে পাল খাকিয়া ঘাস পানি খাইবে। এইঞলি তাহাদের জন্য যবেহ করা হইবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল বে জান্নাতীদের পানীয় কি হইবে? তিনি জবাব দিলেন জান্নাতে সাनসাবিল নামক
 অপনি সত্য বলিয়াছেন।

হযরত যায়দ ইবনে জারকাম (রাঃ) বলেন बে, একদা এক ইহদী নবী করীম সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমন করিয়া বনিল বে হে আবুল কাশেম। आপनি বলিয়াছেন থে জান্নাতী লোকজন পানাহার করিবে। অধিকন্ুু आপনি স্বীয় সাथి দিগকে বলিয়া দিয়াছ্নে শে यদি আপনি এই কथাখলি আমার কাছ প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি নাকি आপত্তি উথাপন করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যুা, ঐ সত্বার কসম করিয়া বলিতেছি যাহার হাতে আমার জীবন, প্রত্যেক জান্নাতী এক শত ব্যক্তির পানাহার 3 সহবাসের কমতা লাভ করিবে। ইহৃদী বলিল, आাহার করিলে তো পায়াানা করিবার প্রয়োজন হয়। জান্নাতে পায়থানা করিবে কোথায়? তিনি জবাব দিলেন বে পায়থানা করিতে হইবে না। বরং পায়খানার পরিবর্তে তাহাদের পিছন দিক দিয়া ঘর্ম বাহির হইয়া জাসিবে। যাহা মেশ<ের ন্যায় সুগন্ধ যুক্ত হইবে। ইহাত পেট পরিস্কার হইয়া যাইবে।
 সান্নাল্লাহ জাनাইহি ওয়াসাল্মাম বলিয়াছেন, जুমি खান্নাতে পাথী দেথিত পাইয়া ইহার গোশত জহার করিবার জাকাঙ্খা করিবে। তথन উহা যবেহ এবং ভুনা হইয়া তোমার সামনে টপস্থিত হইবে।

হযরত হয়াইফ। (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে বে, রাসূন্ম্নাহ সাল্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলিয়াছেন, জান্নাতত এমন কতক পাখী রহিয়াছছ যাহা বোখতী উটের ন্যায় বড় বড়। इযরত অাবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলূন্মাহ সাল্লা|্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম! ইহা কতই না সুন্দর! রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্মাহ অালাইহি ওয়াসাল্মাম বলিলেন বে ব্যক্তি ইহা আহার করিবে সে তো ইহা হঁততেও সুন্দর! হে আবু বকর! যাহারা এই পাशী আহার করিবে, তুমি তাহাদের একজন।

"পেয়ালা তাহারে সামনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পেশ করা হইবে।"
জায়াত্তে ব্য়াখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বনেন যে স্ণ্র নির্মিত সত্তরটি পেয়ালা দিয়া জান্নাত বাসীদের খাদ্য পরিবেশন করা হইবে। এক পেয়ালার খাদ্য জাহার করিয়া অপর পেয়ালার খাদ্য জাহার করিতে থাকিবে। আার খালি পেয়ানা পুনরায় उর্তি হইয়া তাহাদের সামনে আসিবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে খাদ্য আহার করিতে থাক্বে। জার খালি পেয়ালা পনুরায় उর্তি হইয়া তাহাদ্র সামনে অসসিবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে নতুন নতুন খাদ্য হইবে।
 इইবে তসনীমের" आয়াত সম্পর্কে বলেন"גে সাধারণ জান্নাতীদের জন্য ইহার মিশ্র প্রদান করা হইবে। आার আান্নাহর নিকট৩ম বাল্দা এই ঝর্নার খাটি পানি কোন রকম মিশ্রন ব্যতীত পান করিবে।
 এ্রায়াতের তাফসীর করিতে গিয়া বলেন বে ইহা রৌপ্যের ন্যায় ๗্র এক প্রকার শরাব। পেকেট করিয়া সীন লাগাইয়া জান্নাত বাসীদদর জন্য রাখা হইবে।

यদি কোন দুনিয়াবাসী ইহার ভিতরে হাত দিয়া হাত বাহির করিয় জানে তাহা হইলে পৃথিবীর এমন কোন প্রাণী অবশিষ্ট থাকিবে না যাহার কাছছ ইহার সুंগক্ধি প্রিছিবে না।

## বেহেশতের হুর এবং বালকদের বিবরণ

(সাত) হयরত আনাস (রাঃ) থ্রে বর্ণিত আছ বে, রাসূলूল্লাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এক সকাল বা এক সক্ষ্যা আা্নাহর রাস্তায় যাওয়া দूनिয়া এবং দু নিয়ার মধ্যে যাহা কিছू আছহ, তাহা হইত্ও উత্ম।" জান্নাতে जোমাদের কাহারও এক কামান পরিমান বা এক পা রাখিবার পরিমাণ স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছू জাছে, তাহা অপেক্ষাও উত্য। यদি জান্নাতের কোন
 হইয়া যাইবে এবং খুশবু দ্বারা ভরিয়া যাইবে। তাহার মাথার ওড়না দুনিয়া এবং দুনিযার মধ্যে যাহা কিদू আছে তাহা অপপক্ষাও উত্তম।

 প্রবাল ও পদ্बাগ সদৃশ।" आয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন, পর্দার ভিতরে থাকার পরও जাহ়দের आকৃত্তি আয়না অপেক্চে অধিক পরিষ্ষার ভাবে দেখা যাইরে। जাহাদের অনংকারের সাধারণ মুক্ঞাও পূর্ব থেকে প্রিিম পর্যত্ত সমগ দুনিয়া

উ烏ন করিয়া ফেলিবে। ঢাহাদিগকে সত্র পলা কাপড় পরিধান করানো হইবে।
 করিয়া তাহাদের দেহ দেখা যাইবে। এমনকি তাহাদের পায়ের গোছার ভিতর মপ্জ পর্যন্ত দেখা যাইবে। হযরত জানাস (রাঃ) বণৃনা করেন বে রাসুলুল্মাহ সাল্লা|্ছাए आলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, आমি মিরাজ্টের রাচ্রে জান্নাতের ভিতর "বায়শাখ" নামক স্থানে গিয়াছিলাম। ইহার ভিতর থেকে কতক নারী আমাকে উউ্mশ্য করিয়া বলিन ‘बाসলামু आলাইক। ইয়া রাসূनूল্লাহ! জমি জিবরাইনকে বলিनाম, এই आওয়াজ প্রদানকারিনী নারী কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা তাবুর ভিত্র পর্দার অन्তরালে অবश্থান কারিনী নারীরা। आপনাকে সাनাম দেওযার জন্য जাহারা স্ষীয় পরোয়ারদিগারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল অাল্লাহ পাক ঢাহাদিগরে অनুমতি দিয়াছছন। অতঃপ্র তাহারা বলিতেছিল যে আমরা রাজ্জী आছি। কষনও নারাজ হইব না। জামরা চিরস্থায়ী কখনও সরিয়া পড়িব না। অতঃপর রাসৃলূল্লাহ সাল্बা|্নাহ আनाইহ ওয়াসা|্লাম তাবুর মধ্যে নিজেরেে জাবদ্ধ রাথে।" জায়াতটি পাঠ করেন।
 প্রদান করিতে গিয়া বরেন, ঢাহারা পবিত্র। অর্ধাৎ মাসিক ঋতু প্রসাব, পায়খানা, थুক, সিং্গাইল, বীর্ষ্য, প্রসব প্রহৃতি হইইবে পবিত্রা।

ইমাম आওযায় কুমারী যুবতীদের ব্যীবনের পর্দা ছিড়িবে। এক ব্যক্তি রাসুলুলুাহ:: সাब্নাজ্নাহ आলাইহি ওয়াসান্নাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন «ে ইয়া রাসূनूন্নাহ সাল্লা/্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম! জান্নাতীরাও সহবাস করিবে? তিনি জবাব দিলেন বে তোমাদের সত্তর জনের সহবাস কমতা অপ্পকাও অধিক ফমতা প্রতিটি জান্নাতী: প্রতিদিন লাড করিবে। হयंরত অদ্দুল্মাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, জান্নাতীদের মধ্যে সর্বাধিক নিম্নষ্তরের ব্যক্তিরও এক হাयার খাদেম খাকিবে। প্রত্যেক খাদদমের জন্য পৃথক পৃথক সেবা বন্টন করা থাকিবে।

র্রাসূনूল্মাহ সাল্লাল্মাহ আালাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একজ়ন জান্নাতী পচশত হর, চার হাযার কুমার যুবতী এবং আট হাযার বিধবা নারী বিবাহ করিবে জান্নাতী ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের সাথে এতদীর্ঘ সময় মোয়ানাকা করিবে যত সময় সে দুনিয়াতে 丹বিত ছিল।

 কোন জাকৃতি বা ফটোর কামনা মনে প্যদা হইবে তখন সে ্র হাটে যাইবে। আ হাটে ডাগর ঢোখা হরেরা সমবেত থাক্ব্বে। তাহারা উकম্বরে বলিট্ত থাকিবে,

জামরা চিরস্ছায়ী, কখনও ঋ্পংস হইব না, জামরা নেয়ামতের অধিকারিনী, কখনও
 ভাগ্যবাল যে আমাদের হয় জার আমরা তাহার হই।

হযরত জানাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত' আাছে বে রাসূন্মুল্নাহ সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসান্নাম বলিয়াছেন, জান্নাতের মধ্যে হরেরা গান গাইতে থাকে এবং বলিতে থাকে বে আমরা:পরমাসুন্দরী যুবতী। পবিত্র ও ভদ্র পুরুমদের জন্য আমাদিগকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

হযরত आবু উমামা বাহেনী (রাঃ) বর্ণনা করেন বে, রাসূनूল্রাহ সাল্লাল্মাহ आালাইহি ওয়াসান্নাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি জন্নাত্ প্রবেশ করিলে ঢাহার শির ও পায়ের কাছে জান্নাত্রে দুইটি হর বসিয়া সুন্দর স্বরে তাহাকে গান ৫নাইতে থাকে। ब গান শয়তানের বौশীর ন্যায় হয় না বরং আাল্नाহ পাকের প্রশংসা ও পবিজ্রতা বর্ণনা সস্বলিত হয়।

## জান্মাত এবং ইহার বিভ্ন্ন অবস্থা

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আঢে শে, নবী করীম সান্নান্হাহ জাनাইহি ওয়াসান্মাম স্বীয় সাহাবাদিগকে উল্দেশ্য করিয়া বলেন, তোমাদের মধ্যে কেছ জাছে কি? শ্েে জান্নাতের জন্য প্রু্তুত হইবে। জান্নাতে কোন প্রকার ভয় ও आশংকা নাই। কাবার রবের কসম করিয়া বলিতেছি বে ইহা একটি
 রহিয়াছছ প্রবাহিত নহর ও পাকা ফলের প্রাচ্মু, অনিন্দ সৌক্দ্য্য ও অনুপম ক্রপপর অধিকারিনী সহধর্মিনিরা মনতুষ্টিকর आচরন, নেয়ামতের চিরস্থায়ী ভাঙ্ডার। সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসুনুন্নাহ সাল্না|্ধাহ আলাইহি ওয়াসা|্নাম! অামরা ইহার
 ওয়াসাল্লাম বनিলেন, তোমরা ইনশা৫ান্নাহ বল। অতঃপর তিনি জিহাদের কथা অালোচনা করিলেনএবং ইহার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিলেন। অন্য এক ব্যক্তি রাসূলूল্লাহ সাল্নাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্নাম এর দরবারে উপস্থিত ইইয়া আারय করিলেন, ইয়া রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্ধাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে ঘোড়াও পাওয়া যাইবে? ঘোড়া আমার খুব পছন্দ। তিনি বলিলেন, তোমার কাছে ঘোড়া পছন্দ লাগে? জান্নাতের মধ্যে তুমি লাল ইয়াকুতের একটি দোড়া পাইবে। তুমি ন্যোনে यাইতে চাও, ঘোড়া তোমার্ক নইয়া তথায়ই যাইবে। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল বে जাহ হইলে জান্নাতে উটও থাকিটে। তিনি সাল্লাল্নাহ জালাইহি ওয়াসান্नাম বলিলেন, হে আল্মাহর বান্দা! ঢুমি জান্নাত্ প্রবেশ করিলে সেখানে ডুমি যাহা ইচ্ছা করিবেে এবং যাহা দ্বারা তোমার চোখ জডড়াইবে, এমন সব কিছুই পাইবে।

হযরত অবু সাঈদ থুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আঢে বে, রাসুনুল্লাহ সাল্লাল্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্নাম বলেন, জান্নাতী ব্যক্তি যদি সন্তান नाভের ইচ্ছা করে তাহা

হইলে তাহার সন্তান নাত হইবে। সন্তানের গর্ভে জাসা, প্রসব হఆয়া এবং বৌবন প্যীছা প্রভৃত্তি অতি অল্পসময়েই সস্পন্ন হইয়া যাইবে।

এক হাদীসে আছে বে জান্নাত বাসীরা জান্নাতে অবস্ছনের পর একে অপরের সাたথ অর্থাৎ বন্ধু বান্ধবের সাথথ সাষ্কাৎ করিবার জাঘ্হ করিবে। জাঘহ করিবার সাথে সাথে এক জনের পালক্ক অপর জনের কাছে চলিয়া যাইতে। একে जপরের সাথে সাক্ষাৎ করিবে। তাহারা কথাবার্তা ऊব্রু করিবে। দूनিয়াতে থাকা অবস্থায় উভয্রের মধ্ট্য বে কথাবার্তা হইয়াছিল ঐ শুলির রোমন্ন করিবে। এরজন বলিরেভাই! তোমার ম্মরণ আছে বে আমরা অমুক দিন অমুক মজলিসে বসিয়া উডয়ে দু’জা করিতেছিনাম? আাজ আাল্লাহ অামাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

রাসৃলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাত বাসীদের দেহ লোম মুক্ত হইবে। তাহারা শশ্রু বিহীন, ত্র, কুকড়ানো কেশ বিশিষ্ট, চোথে সুরমা লাগানো, ঢেত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইবে। অগ বিন্যাস হযরুত জাদম (खাঃ) এর ন্যায়। ষাট হাত লম্ব। এবং সাত হাত প্রশষ্ঠ। এক হাদীসে আছে বে সর্বাধিক নিম্নমানের জান্নাতীরও আশি হাयার খাদেম এবং বাহাও্ জন স্ত্রী थাকিবে। जাহার তাবুটি মনিমুক্ত, যবরজদ ও ইয়াকুত পাথরের প্র্থুত হইবে। জাবিয়া নামক স্থান হইতে সানজা পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাণ স্থান জুড়িয়া এই जাবুটি খাটানো হইবে। তাহার মাথায় মুক্তার মুকুট পড়ানো থাকিবে। ইহার সাধারণ একটি মুক্তার নৃর পৃর্ব হইতে পশিম পর্যল্ত সম্গ দুনিয়া উজ্জল করিয়া কেলিবে। তিনি জারও বলেন যে জািি জান্নাত দেথিয়াছি, ইহার এক একটি ডালিম উটের হাওদার ন্যায়। এক একটি পক্ষী বোখতী উটের ন্যায়। লেখানে এক হর লেখিয়াছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞেসা করিলাম
 নির্ধারিত। জান্নাতের মধ্যে যেসব জিনিস আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকটিই এমন মনে হইল যে এই সব জিনিস কখনও কোন চোথ দেথিতে পায় নাই। ইহাদের প্রকৃত বিবরণ <োন কান কখনও ওুে নাई। এমনকি কোন মানুষের অন্তরে ইহাদের কষ্পনাও আলে নাই।

হযরত কা’ব (রাঃ) বলেন বে, आল্লাহ পাক হযরত অাhম (অাঃ) কে স্ষীয় কুদরতী হাতে সৃE্টি করিয়াছেন। 'ৌরাত স্ীীয় হষ্টে লিপি বদ্ধ করিয়াছেন। জান্নাতের বৃফ্ম নিজ হাত রোপন করিয়াছেন। অতঃপর জান্নাতকে বলিলেন বে তুমি কথা বল। জান্নাত বলিল "নিশয়ই ঈমানদাররা সফল্লতা লাত় করিয়াছছ।"

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন বে, জান্নাতের ডালিম গুলি বড় বানতির ন্যায়। ইহা ねর্ণার পানি বাসি হয় না। দूৰধর ঝর্ণা দুইটু। ইহার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয় না। পরিক্কার ও শ্বচ্ম মধুর ঝর্ণা রহিয়াছে। শরাবেরও ঝর্ণা
 পাইতে থাকে। নিদ্রার পরম जান্দ খতম হয় नা। মাथায় চকর आসে না। घান্নাতে এমন বস্ত্ত রহিয়াহু যাহা কোন চোখ কোন দিন দেখ্খ নাই। কোন কানও উহার बলোচনা শুনে নাই। এমনকি কোন মানুষের অন্তরে ইহার কক্পনাও আলে নাই। ইহাত্ বসবাসক্রারীরা নিয়াম্তের মধো ডুবন্ত थাকিবে। তাহাদের বয়স হইবে তেভ্রিশ বৎসর। সকল্ল সমবয়ষ্ক হইবে। তাহাদের দেহের উচতা হইবে ষাট হাত। চোথের সুরমা লাগানো থাকিবে। দেহে কোন লোম থাকিবেে না। জাযাব इইতে থাকিবে নিরাপদ। ইহারন্ধর্না সমূহ যবরজদ ও ইয়াকুত পাথরের দ্বারা

 সুগন্ধি পাওয়া যায়। জান্নাত বাসীদদর জন্য দ্রুতগামী ও মন্থরগতি উতয় প্রকারের ঘোড়া ও উট থাকিবে। ইহাদদর তনোয়ারের কোষ, লাগাম, বসার গদি এই সব কিছু ইয়াকুতের ততয়ারী হইবে। তাহারা ঘোড়া ও উটের সাহাযা জান্লাতে ভ্রন করিতে থাক্কিবে। হরেরা হইবে তাহাদের সহধর্মনী। হ্রগুি দেথিলে মনে হইবে ব্যেন তাহািিগরে মুক্ত দিয়া জড়াইয়া রাथা হইয়াহ। তাহারা দুই হাতের জাঙুলের দ্ৰারা সত্তর পালা পোশাক পরিবধান করিবে।। তাহাদের পায়ের গোছার ভিতর বে
 ইইঢে দেখা যাইবে। আাল্লাহ পাক তাহাদের চরিত্র অসততা হইতে এবং তাহাদের দেছ মৃত্য হইঢে মুক্ত করিয়াছেন। জান্নাতের মধ্যে তাহারা নাক সাए করিতে না। পায়থানা পেশাবও করিবে না। বহং ইহাদের পরিবর্চে সেশকের ন্যায় ঘর্ম বাহির হইয়া आসিবে। সকাল বিকাল তাহাদিগকক রিযক দেওয়া হইবে। কিন্নু জান্নাতে রাত্র থাকিবে না। সকালের পর বিকাল জারার বিকালের্ পর সকান এইতবেই চनিতে থাক্বিবে। সকলের পরে ハে ব্যক্তি জান্নাতে প্ররেশ করিবে এবং সেখাতে সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী হইবে এমন ব্যক্তির অবস্থা নিস্নে বর্ণনা করা হইন। বে
 রাজত্বে স্ণণ রৌপ্যের নির্মিত অট্টানিকা এবং মনিমুক্তা নির্মিত তাবু थাকিব্টে। অাল্লাহ পাক তাহার দৃষ্টি শক্তিকে এক বিশশ ক্মতা দিবেন। ইহার ফলে লে দূরের এবং কাছের উভ্য জিনিস সমান দেশ্নিতে পাইবে। জান্नাতীদূর কাছে সকালে সত্তর
 পরিবেশন করা হইবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে পৃথক পৃথক থাদ্য থাকিবে। তাহারা প্রথম থেকে লেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পেয়ানার খাদ্যের স্যাদ গ্রহণ করিবে। জান্নাতে ইয়াকুত পাথবরর নির্মিত একটট বাড়ী রহিয়াছ্। এই বাড়ীতে সও্তর হাযার ঘর রহিহ়াছে। প্রঁত্যেক घরে সত্তর হাজার কক্ষ রহি়িাছে। ইহারা ছিদ্র মুক্।

इযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন বে জান্নাত় সর্বনিন্ন মর্যাদা অধিকারী ক্যকিও স্থীয় রাজত্বে একহাজার বৎসর সফর করিতে পারিবে। লে নিকটের ও দূর্রের জিনিসপত্র সমান দেথিবে। জান্নাতীদ্দর ম<্ধ্য সর্বাধিক উচ মর্যাদা সম্পন্ন ক্র ব্যखি হইবে বে সকাল বিকাল জাল্মাহ পাকের দর্শন লাভ করিবে। হযরুত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন বে প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে তিনটি করিয়া চুরি থাকিবে। একটি স্বর্ণের, একটি মুক্তার, একটি রৌপোর। হযরত অামু হোরায়া (রাঃ) বলেন बে জান্নাত্ "জায়না" নাম্নী এক হর আছে। जে যখন চলিতে থাcে তখন তাহার ডানে ও বামে সত্তর হাজার দাসী চলিতে থাকে। সে বলিতে थাকে বে ঐ ব্যক্তি কোথায় বে ভাল কাজের আদদশ করে এবং খারাপ কাজ থ্থেক বিরু থাকিতে বলে। হযরু ইয়াহিয়া ইবনে মুজাय (রহহঃ) বলেন বে পার্থিবতা বর্জন করা শক্ত
 आখখরাতের সীन নাগানে।। তিনি আারও বলেন বে পার্থিবতা তালাশ করা অপমান
 জনা বিযয় বে নশ্বর একটিট জিনিসের পিছনে পক্রিয়া সপ্মান হাতছাড়া করে।

## হাদীছের আলোকে জান্নাতীদের अনাবলী




এখানে অত়িরিক্ত কিছু বলিয়া জাল্লাহ পাকের দর্শন नাতের প্রতি ইপ্পিত কর্রা হইয়াছ্। आল্লাহ পাকের দর্শন লাভ কুরজান ও হাদীছ দ্বারা প্রমাপিত। হযরত জরীর ইবনে জাবদুল্নাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ৫ে•এক্দা আমরা রাসূনুল্লাহ সাল্লা|্নাহ आলাইহি ওয়াসাল্মাম এর কাছে বসিয়া ছিনাম। তিনি পৃর্নিমার রাब্রের চাদদ দেথিয়া বলিলেন बে তোমরা ব্যোবে এই চাদ দেথিতি পাইত্তেছ ঠিক এই ভবেই আল্লাহ পাককেও দেথিতে পাইবে। চौঁদ দেথিতে গিয়া তো তোমরা ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া यাও না। অর্থাৎ বিনা কষ্টে সকনেই টাদ দেখিতে পাইতেছ। অনুর্র্তাবে অাল্নাহকে দেথিতে গিয়াও তোমরা ভীড়ের ম<্ব্য পড়িবে না। বিনা কষ্টে, বিনা ধাক্কা ধাক্কিতে তাঁহাকে দেথিতে পাইবে।

यদি তোমাদের জন্য সষ্টব হয় তাহা হইলে সূর্ব্যোদল্যের পূর্বের ও সূর্বান্তের भূর্বর্রর নামাय সম্পর্কে তোমরা ভেন অলসততায় না পড়িয়া যাও। এই দুই নামাযকে ঠিক্মত আদায় করিও। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিয়া ऊনাইলেন।

"সূূর্যোদ্যের পূর্বে এবং সূর্যান্তর পূূর্বে তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসারূ তাসदীহ পাঠ কর।"
(সূরা ত্যায়া-হা) জায়াত ১৩০)

এই হাদীহটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মুসলিম
 उয়াসাল্gাম এই আয়াত পাঠ করিয়াছনন, لــذــن احســنـوا الـحسنــن وزيادة बতঃপর বলিয়াছেন, বে জান্নাতী যখন জান্নাতে জার জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম্ম প্রবেশ করিবে তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে হে জান্নাতী। জাজ্মাহ পাক তোমাদের কাছে এ্টি প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিলেন। তিনি আজ তহা পূর্র করিতে ইম্ঘ করিয়াছেন। তাহারা বলিবে বে ইহা কোন প্রতিশ্রুতি? তিনি তে জামাদের आমলের ওজন ভারী করিয়াছেন। आমাদের মুখ উজ্ঘ্qল করিয়াছহন। জামাদিগকে জান্নাত্ প্রবিষ্ঠ করিয়াছেন। জাহান্নাম হইতত মুক্তি দিয়াছেন। তাহাদের এই কথা বনার পর আন্নাহ পাক তौঁহার ও জান্নাতের মাঝখানের পর্দা উঠাইয়া নইবেন। তাহারা আল্লা পাকের দিকে দেথিতে থাকিবে। এমনকি তাহারা এমন এক অবস্शায় প্পীছিবে বে জাল্লাহ পাকের দশৃন ব্যতীত অন্য কোন কিছू তাহাদের কাছে প্রিয় লাগিবে না। जাল্লাহ পাকের দর্শন সশ্পর্কিত হাদীছ ক্য়েক্জন সাহাবা হইতে বর্ণিত आতছ। মেটকথা, পরোয়ার দিগারের দর্শন লাভ সর্বোচ পর্যায়ের নেয়ামত। জান্নাতীদের স্বাদ উপভোগ সম্পর্কে যতঋলি বিষয়ের কथা আমরা ইতিপূর্বে आলোচনা করিয়াছি, আল্লাহ পাকের দর্শনের স্বাদের মোকাবিলায় জান্নাতীদদর ঐ সব স্বাদ উপ্ডোগ বিশ্शৃতির অতল তলে হারাইয়া যায। জান্নাতীরা জল্লাহ পাকের 'দর্শন লাভের সময় সীমাহীন খুশী হইবে এবং দর্শন লাভের স্বাদের সাথে জান্নাতের বিভিন্ন নেয়ামতের স্বাদের কোন তুলনাই হইতে পারে না।

## আল্মাহ পাকের রহমত

জামাদর আমল এমন নহে বে আামরা নিজ্জেদের জামল অাল্লাহর সামনে পেশ করিয়া মাফ পাওয়ার জাশা করিতে পারি। তবে আমরা ঢौহার রহমত ও দয়ার मिকে जাকাইয়া এতটুঁু आশা রাথিতে পারি বে তিনি জামাদের দूনিया ও আাথিাতের লেষ পরিনতি ভানই করিবেনা. आার এই সুবাদেই আমরা তাহার রহমতের আলোচনার মাধ্যমে জামাদের এই গ্রন্থের যবনিকা টানিতে চাহিতেছি। তিनि নিজ্জে বলেন-

"निশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাঁহার সাথে শিরিক করা কে ক্ষমা করিবেন না। তবে ইহ ব্যতীত অন্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা করেন মাফ করিবেন।"(স্রা নিসা/ আয়াত ১১৪)


Uploaded by www.almodina.com

 না। बাল্নাহ পাক সব ऊুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। নিচয়ই তিনি কমাশীল मয়াবাन।"
(সূরা যুমার/ আয়াত ৫৩)
অন্য একস্থানে বলেন-

"বে ব্যক্তি খারাপ্প আমল করে অথ্বা নিজের উপর জুলুম করে। অতপপর আাল্লাহর কাছছ ফমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষাশীল দয়াবান পায়।"
(সৃরা निসা/ আয়াত ১>0)
রাসূলून्बाহ সাল্লান্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলিয়াছেন যে, জাল্নাহ পাকের একশত দয়া রহিয়াহে। তন্মধ্যে মানুষ, ভ্ধীন, পক্যাখী এবং মাঢির সমম্ত কীট পত্রকে একটি মার দয়া বন্টন করিয়া দিয়াছেন। ইशার ফলেই ইহারা প্রত্যেকে একের প্রতি অপরে দয়া করিয়া থাকে। অবশিষ্ট নিরান্ষ্বই দয়া জান্নাহ পাক অবশিষ্ট রাথিয়াছ্ন। কিয়ামতের দিনে আাল্লাহ পাক এই দয়াখলির দ্বারা স্থীয় বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করিবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে বে কিয়ামতের দিন্নে আল্লাহ পাক্ স্ধীয় আরশশর নীচ হইত্তে একি লিशিত কাগজের לুকরা বাহির করিয়া জানিবেন। ইशাত লিথো थাকিবে জামার রাগের উপর আমার দয়া প্রধান্য পাইয়াছে। আমি সকন দয়াবান অপেক্না অধিক বড় রহমত ওয়ালা।

এক হাদীছে জাছে यে রাসূনূল্নাহ সান্নান্নাহ জাनাইহি ওয়াসান্নাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে অল্নাহ পাক আমাদের উর্দ্রেশ্যে হাসিয়া হাসিয়া जজাল্গী দিবেন। তিনি বলিবেন, হে মুসনমান জাতি! তোমাদের জন্য ফুশীর কथা বে তোমাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে ইহদী ও খৃস্টানদিগকে জাহান্নামে নিক্ষপ করিব। রাসূনুল্লাহ সান্নাল্নাए অালাইহি ওয়াসা|্মাম বলেন, কিয়ামতের দিনে জাল্নাহ পাক একচচটিয়া বনী জাদমের জন্য হ্यরত आদনের (অ!) সুপারিশ কবুল করিবেন।

এক হাদীছে আছে ব্রে কিয়ামতের দিনে আল্মাহ পাক ঈমানদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, आমার সাঞ্ৰাৎ তোমদের কাছু কি প্রিয় হিল? তাহারা বनিবে আয় আল্লাহ! নিশ্চয়ই প্রিয় ছিন। बাল্লাহ পাক জ্জিজ্gসসা করিরেন, কেন? তাহারা জবাব দিবে, आামরা জাপনার কমা ও মার্জ্জনার आশা করিতাম। आল্লাহ পাক বলিবেন, आমি তোমাদের জন্য ক্মা ও মার্জ্জনা অপরিহর্য করিয়াছিনাম। এক হাদীছে আছে যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ आালাইহ ওয়াসাল্লাম বनिয়াছেন, किয়ামতের সিনে আল্নাহ পাক নির্দ্রশ দিবেন, বে ্ৰ সকল লোকদিগকে জাহন্নাম হইঢ心 বাহির করিয়া জন যাহারা আমাকে একদিন হইলেও ঘ্রণ করিয়াছে অথবা কোন এক

श্থনে आমাকে ভয় করিয়াছে। এক হাদীছছ জাছহ বে জাহান্নiমীদের জাহান্নাম্ম প্রবিষ্ঠ করা হইবে। তাহাদ্দর সাথে কতক মুসলমানও জাহন্নাম যাইবে। ঢथন কাফ্রেরা মুসনমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে बে তোমরা না মুসলমান ছিলে?মুসলমনররা জবাব দিবে হুঁ, जামরা সুসলমান ছিলাম। তখন কাফ্েররা বनिবে, তোমাদের ইসলাম তোমাদের কোন কাজে আসে নাই। তাই তোমরা आামদের সাথে জাহান্নাম আসিয়াছ। তাহারা জবাব দিবে বে আমাদের গোনাহ অনেক। এই জন্য আমাদিগকে ধর-পাকড় করা হইয়াছে। আন্নাহ পাক তাহাদের কथ্যা বার্ত নিবেন। অতঃপর নির্দেশ দিবেন बে মুসলমানদের যাহারা জাহান্নামে आएছ তাহাদিभকে বাহির করিয়া आন। অল্লাহ পাকের নির্দেশে তাহারা বাহির ইইয়া আসিৰে। কাফেররা ইহা দেথিয়া পরিতাপ কর্রিয়া বলিভে বে হায়। আমরা यদি মুসলমান হইতাম। তাহা হঁলে তাহাদের ন্যায় আমরাও তো বাহির হইতে পাড়িতাম। এক হাদীতে আছছ বে কোন দয়ামতী মাত ন্বীয় সন্তানের প্রতি যতইুকু মমতা রাথ্ে জাল্লাহ পাক মুসলমান বান্দার প্রতি তদাপেক্ষ অধিক দয়া রাখেন। হযরত জাবের ইবনে জবদুল্না (রাঃ) বলেন বে, কিয়ামতের দিনে যাহার সওয়াব পাপ হইতে অধিক বলিয়া সাব্যষ্ত হইবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌছিয়া যাইবে। आার যাহার পাপ ও নেকী সমান সমান হইবে তাহার बেকে সামা্য रिসাব बఆয়া হইবে অতঃপর লে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। রাসূনুল্লাহ সাল্লা|্নাহ जালাইशি ওয়াসাল্নাম র্র সুপারিশ তো ঐ্ব ব্যাক্তির জন্য বে নিজ্জেকে ধ্ণংস করিয়াছ্। গোনাহ দ্যারা পীঠ ভারী করিয়াছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে বে আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) কে বনেন, হে মৃসা! কারুন তো তোমার কাছে একটি ফরিয়াদ করিয়াছিল। কিত্থু তুমি তাহার ফরিয়াদ কবুল কর নাই। আমার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিত্তেছ মে যদি সে जামার কাহে ফরিয়াদ করিত তাহা হইলে আমি তাহার ख্রিয়াদ কবুল করিতাম এবং তাহার অপরাধ মাফ করিয়া দিতাম।

সাঈদ ইবনে বিলাল (রহঃ) বলেন বে কিয়ামতের দিনে দুই ব্যক্তিকে জাহন্নাম হইতে বাহির করিয়া आনিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বাহির করিয়া आনিবার পর অান্মাহ পাক বनিবেন ভে, ইহ তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়। आমি বান্দাদের উপর জুলুম করা বৈধ রাথি না। ইহা বनিয়া তাহাদিগকে পুনরায় জাহান্নামে লইয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিরেন। এই নির্দেশ ऊুনার পর তাহাদের একজন স্বীয় বেড়ীসহ জাহান্নামের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে। এমনকি সে জাহান্নাম প্রবেশ করিবে। অার অপর ব্রক্তি ও্যু পা মড়াইতে থাকিবে। যাওয়ার ভল করিয়াও যাইতে চাহিবে না। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে ফের আনার নির্দেশ দেওয়া ইইঝে। जাহারা এইক্পপ করিল কেন- তাহা জানিতে চাওয়া হইবে। শে ব্যাক্তি লৌড়াইয়া জাহান্নামের দিকে চলিয়া গিয়াছিল সে জবাব দিবে লে আমি কো পূর্ব

নাফমানীর মছিবতে গ্⺀েপ্তার। এখন ভয় পাইতেছি বে না জানি আপনার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে দ্রিতীয় নাফ্রমানী হইয়া যায়। তাই আপনার নির্দেশ তাড়াতাড়ি পালनার্থ্রে দৌড়াইতে ছিলাম। যে ব্যক্তি থামিয়া থামিয়া চলিতেছিল সে বলিল শেএলাহি। আমার এইর্রপ করার পিছনে আপনার প্রতি আমার সুধারনা কাজ করিয়াছে। জাপনি যখন आমাকে জাহন্নাম হইবে বাহির করিয়া आনিয়াছেন আমার ধারনা হইল বে আপনি দ্রিতীয়বার জামাকে জাহান্নামে প্রেরন করিবেন না। অতঃপর জ্রাল্লাহ পাক তাহাদের উভয়কে জান্নাতে প্রেরন্নে নির্দেশ দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর बারশের নীচ থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিতে থাকিবে ভে হে উম্মতে মুহা্পদ! তোমাদের দায়িত্ধে জামার বে সব হক ছিন। অামি সেঙ্তে মাফ করিয়া দিয়াহি। এথন তোমাদের একের দায়িত্ধ অপরের শে হক রহিয়াছে। তোমরা একে অপরকে মাফ করিয়া দিয়া জান্নাতে প্রবেশ কর।

হযরত চুনাবেহী (রহঃ) বলেন বে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) খুব अসুস্থ হিনেন। জামরা তাহাকে দেথিতে গেলাম। आমরা তॉহার জন্য কঁদিলাম। তিनि বनिলেন, थाম! কॉमिত্তছ কেন? जাল্নাহর কসম। জাম बে সব হাদীছ রাসূলুলাহ সাল্নাল্নাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুখ থেকে ওনিয়াছি জার ইহাতে তোমাদের কন্যাণ দেথিয়াছি তাহা জামি তোমদের কাছে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। ক্ন্থু একটি হাদীছ বর্ণনা করি নাই। তাহাও আজ বলিয়া দিত্তি। আমি ఆনিয়াছি বে রাসূলুন্মাহ সান্নালানাহ জালাইহি ওয়াসান্নাম বলিয়াহেন,বে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইন্নাল্মাহ মুহা্মাদুর রাসুনুন্নাহ" এই কলেমার সাক্ষ্য প্রদান করে অাল্নাহ পাক তাহার জন্য জাহান্নাম হারাম করিয়া দেন।

एযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমার ৬ম্মতের বিশাল সমাবেশের সামনে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত ক্ররিবেন। তাহার আমল নামার নিরাশ্বইটি यাতা খোলা হইবে।

ঢোথের দৃট্টি যতদূর পর্যন্ত যায় প্রত্যেকটি খাতা প্রসারিত করিলে তত দূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। আল্নাহ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিরেবে বে এই খাতাখলিতে তোমার বে সব অপরাধ লিখা হইয়াছছ তাহাতে তোমার কোন আপত্তি নাই তো? বে সকল ফिরিশতারা এইজুলি লিথিয়াছে ঢাহারা অন্যায় ভাবে কিছू লিてে নাই রো? সে জবাব দিবে, অায অাল্মাহ! না। অন্যায় ভাবে অতিরিক কিছू লিথে নাই। आল্নাহ পাক জিজ্sাসা করিবেন বে, এখানে তোমার কোন ওজর আপা্তি आঢহ কি? সে বলিবে না! তথন জাল্লাহ পাক বলিবেন, হা! তোমার একটি নেক কাজ আমার কাছে রহিয়াছে। আজ তোমার প্রতি কোন জুনুম করা হইবে না। তথন জাল্লাহ পাক কাগজের একটি ছোট টুকরা বাহির করিবেন। ইহাতে লিথা

রरিয়াছে बে "আামি সাক্য দিতেছি বে জান্রাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই"’ এবং ইशাও সাক্ষ্য দিতেছি বে মুহাম্মদ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম জাল্লাহর রাসৃন।" সে বলিবে, ইয়া এলাহি! এই ছোট্ট কাগ্রের চুকরাঢি এতদীর্ঘ জমল নামার মোকাবিলায় कি কাজে आসিবে? आান্লাহ পাক বনিবেনে, তোমার প্রতি অবিচার করা ইইবে না। এই বিশাল জামলनाমা এক পাল্লায় রাখ। जার এই ছোটট টুকরাটি অপর পাল্লায় রাখ। রাখার পর দেখা যাইবেবে ভামল নামার পাল্লা হালকা প্রমানিত হইবে আর ছোট কাগজজর לুকরার পাল্লাটি ভারী প্রমানিত হইবে। কেননা অাল্লাহর নামের সমকক্ষ কোন কিছুই হইতে পারে না।

এক नম্ধা হাদীছছ आছে 凶ে, নবী করীম সান্নাল্লাহ, आালাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের এবং পুলসিরাতের বর্ণনা দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, জাল্gাহ পাকক ফিরিশতাদিগ<ে বলিবেন, জাহান্নাম বাসীদের মধ্যে, যাহার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও নেক কাজ রহিয়াহে। তাহাদিগকে জাহন্নাম থেকে বাহির করিয়া জান। এইভাবে অনেক মানুষকে জাহান্নাম হইঢে বাহির করিয়া আনা হইবে। অবশেষে从िরিশতারা বলিবে বে জায় এলাহি! आপনি যাহাদের সম্বক্ধে নির্দেশ দিয়াছেনতাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাদ দেই নাই। সকলকেই বাহির করিয়া बানিয়াছি। बতঃপর আল্লাহ পাক পুনরায় নির্দেশ দিবেন য়াও যাহারা বিন্দू পরিমাণও নেক কাজ করিয়াছে তাহাদিগকেও বাহির করিয়া आন। এই বারও অনেক লোক বাহির হইয়া আসিবে। তাহারা পুনরায় বলিবে- হে খোদা আপনি যাহাদের সম্ষধ্ধে নির্দেশ দিয়াহেলেন তাহাদের মষ্য হইতে কাহারেও বাদ দেই নাই। সকলরেই বাহির করিয়া आনিয়াছি।

आাু সাঈদ খুদ্দীী (রাঃ) বলেন बে, যদি এই হাদীছ বর্ণনায় তোমরা আমাকে সত্য বলিয়া মন্নে না কর; তাহা হইলে কুরজান পাকের নিস্নোত জয়াতটি পাঠ

"আাল্লাহ পাক বিनদ পরিমাণও জুলুম করেন নাi। यमि কোন সওয়াব थাকে তাহা হইনে ইহাকে দুই শুণ করিয়া দেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বড় সওয়াব দান করেন।"
(সূরা निসা/ आয়াত 80)
 बে, ফিরিশতারা সুপারিশ করিয়াছে, নবীপণ ও মুমিনণণ সুপারিশ করিয়াহে। এখন आমি ব্যতীত অন্য কেহ সুপারিশকারী অবশিষ্ট নাई। তখন আল্লাহ পাক মুষ্ঠि ভরিয়া জাহান্নাম.হইতে লোকদিগককে বাহির করিবেন। তাহারা এমন এক শ্রেণীর লোক যাহারা সামান্য পরিমাণ ও নেক কাজ করে নাই। দোজचে জ্বালিয়া জ্বৃলিয়া কয়লা इইয়া গিয়াহে। তখन তাহাদিগকে বেহেশতের সুনুঁ্ দিয়া প্রবাহিত এক প্রস্রবনে

নিক্কেপ করা হইবে। ইহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। অতঃপর তাহারা ইহার পানিতে ডূবদিয়া বাহির হইয়া জাসিবে। তখন তাহাদের ঢেহারা ভৃমি হইতে সদ্য নির্গত চারার ন্যায় দেখা যাইবে। ঢোমরা কি এমন চারা দেখ নাই खে সদ্য নিি্গক হইয়া সূর্ব্यের দিকে মুখ করিয়া आছে। ইহার রং সাদা ও হনদদ মিশ্শিত হয়। आর ইহার মাथার অংশাটুু সাদা ফয়। তাহারা এই রং নইয়া বাহির হইয়া অসিসেবে। ক্নিন্থু তাহাদিগকে দেথিতে মুক্তার ন্যায় দেখা যাইবে। কিন্নু তাহাদের এীবা দেণে সীল লাগান্না থাকিবে। তাহাদের এই সীল দেথিয়া জান্নাতীরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। জান্নাতীরা বলিবে শে এই সকন नোকদিগক্ক আন্নাহ পাক মুক্ত করিয়াছেন।। কোন নেক আমল ছাড়াই আা্লাহ পাক তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইয়াছহন। অাল্बাহ পাক তাহাদিগ<ে জান্নাত্ প্রবেশ করিবার নির্দেশ দিবেন এবং বলিবেন বে তোমরা সেখানে যাহা কিছু দেথিতে পাইবে তাহা সবই তোমাদের জন্য। ঢাহারা ধলিবে বে আয় আল্মাহ! আপনি आমাদিগকক এমন জিনিস দিয়াছেন যাহা অন্য কাহাকেও দেন নাই।. জাन्नाহ পাক বলিবেন- তোমাদের জন্য আমার কাছে ইহ অপেক্ষাও উজ্ম জিনিস রহিয়াছে। তাহারা বলিবে আয় অাল্লাহ। ইহা অপেন্মা উও্তম জার কি হইতে পারে? অাল্মাহ পাক বলিবেন, তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি। এখন থেকে ঢোমাদের প্রতি আমি জার কথনও অসন্তুষ্ট হইবন না। (বুখাীী-মুসলিম)।

বোখারী শরীয়ে হযরত আবদুল্নাহ ইবনে অাম্বাস (রাঃ) ইইঢত বর্ণিত আাছ বে তিনি বলেন, এক্দা রাসূcে কবীম সাল্নাল্নাহ জলাইহি ওয়াসান্গাম জামাদের ঘরে आসিলিন। তিনি বলিলেন, आমার সামনে সকন উম্থতকে উপস্থিত করা হইয়াছে। आমি লেথিতে পাইনাম বে, এক নবী, याহার সাথ্থ মাব্র এক ব্যক্তি। অন্য এক নবीকে দেথিতে পাইনাম, যাহার সাথে ছিল মাত্র দুইজন মানুষ। অन্য এক নবীকে পেথিলাম। जাহার সাথে কোন মানুষ ছিল না। কোন কোন নবীর সাথে পাচ/দশ জন ছিন। অতঃপর একস্शানে বए.লোক সমবেত দেথিতে পাইনাম। ভাবিলাম বে তাহারা হয়ত আমার উশ্মত। তখন আামাকে বলা হইল বে তাহারা হইন মুসা (আাঃ) এবং তौহার উশ্ষত। অতঃপর আামাকে বলা হইন বে জাপনি এই দিকে চাহিয়া দেখুন। অগনিত লোক দেথিতত পাইলাম। ঢাঁহরা আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। आমাকে বनা হইল ব্ তাহারা আপনার উশ্যण। তাহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর রাসুলুল্নাছ সাল্লাল্গাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বৈঠক হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই সত্রর হাজার কাহারা এই সম্পর্কে সুশ্পষ্ট ভাবে কিছू বলেন নাই। তাই সাহাবাগণ নিজ্জোই এই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা ऊরু করিল্লেন। बেহ কেহ বলিলেন ৯ে এই সত্তর হাজারে আমরা অন্তর্ভুক্ত নহি। কারণ আমরা প্রথম জীবনে শিরক করিয়াছি। অতঃপর মুসলমান হইয়াছি তাই অমরা হইঢে পারি না। ত্বে আমাদের সন্তানরা তাহাদর অন্তর্ভ্রক হইইবে। রাসূনুল্লাহ সাল্ুাল্নাহ আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহাদের আলোচনা ওনিতে পাইলেন। ঢাই তিনি বলিলেন, তাহারা ঐ সকন লোক যাহারা শরীরে দাশ লাগাইয়া চিকিৎসা করে না ঝাড়ুযুঁক করে নাই। কোন জিনিসের মধ্যে ত্ভ অঙ্ভ আছু বনিয়া বিশ্শাস করে নাই এবং সর্বদা আা্্াহর উপর ভরসা করিয়া অাছ। হযরত উক্কাশা ইবনে মেহসান (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন
 যেন আমারে তাহাদর অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূনুল্নাহ সাল্নাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বनिলেন ঢুমি তাহাদের একজন। অতঃপর অন্য একব্যক্তি দাঁড়াইয়া অনুর্রপ আবেদন
 আগে বাড়িয়া গিয়াছছ। তাহার জন্য দু'য়া কব্বুল হইয়া পিয়াছে। হষরত আমর ইবনে হযম অनসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত आছে যে রাमृलে করীম সাল্লা/্নাহ
 নামাযের জন্য বাহির হইয়া आসিতেন। নামায শেশে চলিয়া যাইতেন। চতুর্থ দিনে তিনি आমদের সামনে आসিস্েেন। आমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্নাহ
 ধারনা করিয়াছি বে হয়তোবা নতুন কোন কিছু ঘটিয়াছে। রাসালূলে করীম সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়াসাল্নাম বলিলেন, নতুন কিছू ঘটিয়াছে সত্য। তবে তাহা কন্যাণকর। অকन্যাণকর কিছুই নয়। অামা পরোয়ারসিগার আযার কাছে ওয়াদা করিয়াছেন বে তিনি আমার উম্মত হইতে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে পবিষ্ট করিবেন। আমি এই তিন দিন পর্যন্ত তौহার কাছে আবেদন রাখিয়াছি বে তিনি যেন এই সংখ্যা জারও বৃদ্ধি ক্রেন। आাম স্ধীয় পরোয়ারদিগারকে বড় দয়ালূ পাইয়াছি। তিনি এই সত্তর হাজার লোকদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের সাথে আরও সত্তর হাযার করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। অামি বলিলাম, আয় রব! আমার উম্মं कি এই সং্থ্য়া পর্य্ত


एযরত অবু. यর (রাঃ) থেকে বর্ণিঠ রাসূনুল্লাহ সাল্লাল্মাহ आলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন বে মদিনার বাহিরে সমতল ভূমিতে হযরু জিবরাইল (आঃ) आমার কাছে জাপ্যন করিয়াহিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে আপনার উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি শিরক করা ব্যতীত দूনিয়া ত্যাগ করিবে সে জান্নাতে প্পেছিবে। ख़ামি বলিनাম, হে জিবরাইল! यদিও যিনা করে, यদিও চूরি করে? হयরত बিবরাইল (অাঃ) यनिलেন বে যাঁ, यদিও যিনা করে। यদিও চুরি করে তবুও। জামি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম- यদিও যিনা ক্রে, यদিও চুরি করে? হযরত জিবরাইল (आাঃ) বলিলেন ব্বে झ্যা, यमिও यिना করে यদিও চুরি করে? জামি आবা রবলিলাম, यमिও যিना করে, यদিও চুরি ক্রে? হযরত জিবরাইন (आঃ) বनিলেন, যা, यদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে।

হযরত জাবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ব্রে একদা রাসূলে করীম সাল্মা|্লাए আनाईरि ওख़ामान्काম এই आয়াত পাठ करরन

ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দাড়াইতে হইবে বনিয়া ভয় করে তাহার জন্য দুইটি জান্নাত।" आমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুন্মাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! यদিও यদিও যিনা করে, यদিও চুরি করে? তিনি জাবার এই জয়াত পাঠ করিলেন। জামি বলিলাম, ইয়া রাসুনূল্লাহ সাল্লাল্লাহ জালাই⿰亻 ওয়াসাল্লাম যসিও যিনা করে, যদিও চুরি করে? তিনি পুনরায় এই আয়াত পাঠ করিনেন। आমি आবার বলিनাম, ইয়া রাসূন্লাহ সাল্লাল্লাহ জাनাইহি ওয়াসাল্লাম! यদিও যিनা করে, यদিও চুরি করে? তিনি এই বার বলিলেন যাঁ, यদিও জাবু দারদার পছন্দ না হয়। .তবুও রাসূলূল্নাহ সাল্লা|্ধাহ জালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক ঈমানদারের হাতে বিজাতীয় এরজন লোক অর্পন কনা হইবে। आর বनা হইবে, ইহা জাহন্নামের জন্য তোমার বিনিময়।

হযরত জাবু বুরদা (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদূল आयীযयের (রহঃ) দরবারে এক হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বনেন যে, আমার পিতা অবু মুসা আশজারী (রাঃ) आমার কাছ্ এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রাসূনুল্লাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি
 বनिয়াছেন, " কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে আান্নাহ পাক जাহার পরিবর্ত্তে এক
 আयীয (রহঃ) হ্যরত আবু বুরদা !রাঃ/কে তিনবার কসম দিযা জিজ্ঞাসা করিলেন বে
 থেকে ఆनिয়া তোমার কাছছ বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি তিনবার বলিলেন ভে झা।। आমার কাছে এই ভাবেই বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

বর্ণিত আাছ বে এক শিষ কোন এক যুক্ধের ময়দানে দौঁ়াইয়াছিন। সেদিন প্রচচ্ড গরম ছিল। এক মহিলা ঢাবুর তিতর হইতে এই শি৫কে দেথিতে পাইল। দেখিয়াই দৌড়াইয়া জসিিল। মহিনার অকম্মাৎ দৌড় লেখিয়া মহিনার সাথীরাও তাহার পছনেন পিছুনে আসিল। সে আসিয়া শিক্টে কোলে তুলিয়া নইল। তাহাকে ग্যীয় বুকের সাথে লাগাইন। আদর করিতে লাগিল। এই পাথরী মাটির প্রচম্ড গরম হইতে তাহাকে বौচাইবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্ঠা করিল। আর বলিতে ছিল, ইशা

 সুসংবাদ ऊনাইলেন এবং বলিলেন বে, এই মহিনা স্ীীয় সন্তানের প্রি বে দয়ামায়া প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাত তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। অথচ মহিনা স্থীয় স্ত্যাননর প্রতি যতটুকু দয়া প্রর্শন কর্রিয়াছ আাল্লাহ পাক তোমাদের সকলের প্রতি
 অনন্দের সাপ্থে সেখান থেকে প্রস্থান করিল।

## আল্মাহ পাকের্র মোের্রবাণীতে সমাঙ।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
Uphoaded by ww.almodina.com


[^0]:    সুতরাং হে মিসকীন! হাশরের ময়দানের লোক্দের ঘর্ম নির্পত হওয়া এবং তাহাদের কষ্ট ও আযাবের কথা ভাবিয়া দেখ। তাহাদের কষ্ট এত চরম পর্যাঢ়ে প্পেছিনে বে কতকলোক जো আল্লাহর দরবাবে আরয করিয়া বসিবে যে; আয়

[^1]:    zofor- $Q$

